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Uz godišnjicu Mirovnog sporazuma
za našu zemlju - valjda je vrijeme
za polaganje računa, pa i reviziju

DAYTON - ČETIRI
GODINE POSLIJE
Istoga dana, kada naš list obilježava svoj veliki
jubilej, navršavaju se i četiri godine od
potpisivanja Mirovnog sporazuma za našu
zemlju u američkoj vojnoj bazi u Daytonu
(Ohio). Naravno, nikakva simbolika između
ta dva događaja nije u pitanju, tek čista
koincidencija. Dok naš list s velikim razlogom
obilježava svoj značajni događaj, dičan na ono
što je i kako, za kratko vrijeme uradio za svoju
sve brojniju klijentelu, za Daytonski sporazum
je, što mu više odmiču "rođendani", sve manje
razloga da ga se, barem što se nas Bošnjaka
tiče, glorificira i bude ponosno na njega.
Zapravo, četiri godine su dovoljno dugo
vremensko rezdoblje da se svode računi što
proističu iz potpisanog historijskog dokumenta
za našu zemlju, aJi i za neke druge. Svakako,
pošto ovdje nije riječ o mojim čestim
"mušterijama", Miloševiću i Tuđmanu, barem
ne u prvom planu, ovaj komentar neće biti u "crno-bijeloj" tehnici.
Najvažniji efekat kojije donio Sporazum našoj
zemlji na samom terenu jeste - mir. Doduše,
kontroliran vojnom silom izvana. Međutim,
formalno-pravno ustrojena, Bosna i
Hercegovina, ovakva kakva jest je možda
jedinstven primjer u svijetu. Doduše" zadržala
je svoj državni kontinuitet i suverenitet, ostala
u A VNOJ-evskim granicama, aJi podijeljena
na dva entiteta, u odnosu 51 :49 u korist
Federacije BiH. Ima i dvije vojske, sa
tendencijom njihovog smanjivanja, reduciranja
naoružanja, te stvaranja uslova ka njihovoj
profesionalizaciji. Svijet je, naime, kao "kum"
tog Sporazuma imao jasan cilj da, ako već
zaustavi rat u tom dijelu evropskog regiona,
onda neće dozvoliti da požar, barem ne za
dugo, ponovo bukne. Kao što znamo, biJo je
ostalo otvoreno pitanje Brčkog, ali je i taj,
veoma važan strateški grad i za BiH (naročito),
i za one koji su ga bili okupirali i svojatali,
konačno riješeno na poznati način - kao
distrikt. Možda je to više optimum za našu
probosansku stranu, ali je istovremeno veliki
korak nazad za arhitekte "velike Srbije",
odnosno njihov politički poraz.
Puno toga bi se moglo o Daytonu reći i kao o
"bolnom kompromisu" za Bošnjake i
probosansk:i orijentirane građane naše zemlje,
aJi, nemojmo sada o tome, barem ne zbog ovog
jubileja kojeg obilježava naš list, da ne kvarimo
raspoloženje. Međutim, to istovremeno nije i
razigo da se ne kaže koja i o svođenju

četverogodišnjih računa od strane onih koji su
se obavezali da će ga 5rpOvesti, svako u svom
dijelu. Kao što je znano, međunarodna zajednica
ima velike kompetencije po ovom dokumentu,
što znači i najveće odgovornosti za njegovu
provedbu. Pa ipak, puno toga je ostalo samo na
papiru. Zar ni četiri godine nisu bile dovoljne
snagama, vojnim i policijskim, međunarodne
zajednice da zabaci svoj "lasso" na glave dvaju
ponajvećih krvoloka današnjice - Karadžića i
Mladića, da ih, znači uhvati i privede tamo gdje
je trenutno samo nekolicina njihovih izvrši oca,
"sitnih riba"'? Ne, nikoga ne trebaju vući za nos
i ubjeđivati kako to nisu mogli, zbog ovog ili
onog! Da su htjeli, mogli su, a, prije svega morali su. Ali, i u slučaju ovakvog odnosa prema
dvojici sa top liste optuženih za najteže ratne
zločine, opet je, naravno, svoje prste umjiješaJa
politika Jer, daje bilo političke volje za njihovim
hapšenjem, oni bi odavno bili iza rešetaka, gdje
se inače sklanjaju sve druge zvijeri! U tom slUČl!iu
bi puno toga u Bosni išlo brže i efikasnije! No
opet se pokazalo da politika i "najstariji zanat"
idu ruku pod ruku! Također, famozni Anex 7
Sporazuma je još uvijek papir koji nalaže
obaveze progoniteljima da prognanima omoguće
povratak njihovim kućama. Sporadični slučajevi
povrataka ljudi nisu razlogom za ikakvo
zadovoljstvo. Naprotiv!
Prilika je ovo i da se konstatira da je jedan od
ključnih potpisnika Daytonskog sporazuma bio
Slobodan Milošević, koji je, kao što znamo, ove
godine, po Međunarodnom tribunalu u Haagu,
optužen za ratne zločine, a priprema mu se i
proširivanje optužnice, sada i za gednocid.
Pitanje za "kumove" sporazuma te bh. stranu:
Da li je pravovaljan dokument, po uzusima
međunarodnog prava, ako je jedan od njegovih
potpisnika čovjek optužen za ratne zločine i
genocid? Pošto Deytonski sporazum nije u svim
svojim dijelovima proveden, a ima već hipoteku
jednog Miloševića, kao supotpisnika, nije li
vrijeme za njegovu reviziju i ko treba da to
inicira? Po meni, snažnu, ofanzivu i
argumentiranu inicijativu trebalo bi da pokrenu
snage koje su na poziCijama centralnih vlasti BiH,
odnosno koje su za brzu i efikasniju reintegraciju
zemlje.
Ali, samo četiri dana nakon "rođendana"
Sporazuma, je Dan državnosti naše Domovine.
Kao i uvijek, budimo ponosni na njega i neka
namje svima - hairli!
Bedrudin GUŠIĆ

/

SabaH
DODJELA ŽIVOTNIH
PRIZNANJA ZA MIR I
TOLERANCIJU ZA
1999. GODINU
Na svečanosti održanoj 15. novembra u
20 sati u "The Plaza Hotel" u New York-u
pod nazivom "Globalni mir i tolerancija
priznanja", nagrade su dobili za svoje
životno djelo: Michael E. De Barey, M.D.
jedan od najvećih hirurga našeg vremena,
pionir u operacijama srca, dobio je
nagradu za svoj doprinos znanosti i
tehnologiji. Mikhuel Gorbachev, bivši
lider Sovjetskog Saveza kojemu je
dodijeljena nagrada za političko vodstvo
u okončanju hladnog rata. Ambasador BiH
pri
UN
Muhamed
Šaćirbey
(Šaćirbegović) kao priznanje za njegov
doprinos u pregovorima za mir. U toku
predaje priznanja ambasadoru Muhamedu
Šaćirbey-u (Šaćirbegoviću) spomenuto je
da je jedan od najpoštovanijih državnika
Afrike, nedavno preminuli bivši
predsjednik Tanzanije Julius Neynee
zamolio
ambasadora
Šaćirbey-a
(Šaćirbegovića) da posavjetuje Vladu
Burundije i njene protivnike kako da
pregovaraju i okončaju građanskai rat i
nađu kompromis koji će zaštititi sve. U
toku posjete Tanzaniji ambasador
Muhamed Šaćirbey je pred više od stotinu
Burindijaca koj i su se sastali da

razgovaraju o pomirenju rekao im:"Gubitak
tvog protivnika nije pobjeda". Navedenaje
i izjava ambasadora Šaćirbegovića u kojoj
je rekao:"la mislim da moji američki
korijeni su u skaldu sa mojim bosanskim
korijenima, jer Bosna, je isto tako
multikulturno društvo i visoko cijeni
toleranciju i zajednički život."
Maestro Zubin Melta, dirigent za njegov
doprinos miru i toleranciji kroz klasičnu
umjetnost, te Arnold Schwarzeneger za
filmsku
umjetnost.
Počasni pokrovitelj bilaje prva dama USA
Hillary Clinton. Ključni govor dao je
James D Wolfensahu bivši predsjednik
Svjetske Banke (World Bank) koji je i
predsjednik odbora Carnegie Hall u New
Yorku, predsjednik Board of direktors 1.F.
Kennedy u W.D.C. i sadašnji predsjednik
odbora za više studije Princeton University

N.Y.
Među prisutnim su bili i član Predsjedništva
Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović i
Lea Rabin, udova ubijenog predsjednika
vlade Izraela [saka Rabina.
N.S.

BOSNA 2000
UMAJAMIJU - FLORIDA OD 3. DO 5. MARTA ĆE SE
ODRŽATI VELIKA MENIFESTACIJA GRAĐANA
BOSNE I HERCEGOVINE KOJI ŽIVE U AMEIRICI I
KANADI POD NAZIVOM "BOSNA 2000".

Čikago:
U povratku iz Dejtona premijer
Vlade Federacije BiH Edhem
Bičakčić i pravni ekspert Vasvija
Vidović su se u Čikagu susreli sa
glavnim imamom IZ Bošnjaka u
SAD-a Senad ef. Agićem, članom
Sabora Ilijasom Zenkićem,
predsj ednikom
Bosanskoameričkog kulturnog društva

Šabanom Torlom, direktorom i
glavnim urednikom Zambaka
Ismetom Berbićem i dr. Amirom
Berbrekićem. U toku jednosatnog
susreta g. Bičakči.ć i gđa Vasvija
Vidović su domaćine upoznali sa
rezultatima obilježavnje četvrete
godišnjice Dejtonskog sporazuma.

SabaH: Bosnian - American Independent Weekly Newspaper, New York - Publisher i glavni urednik: Šukrija Džidžović
urednik: Mirsada Džidžović * Sportski urednik: Elvir Kolenović * Koordinator u redakciji: Rašid Nuhanović * Marketing: Ertana Kolenović
Savijet lista: dr Nurija Medunjanin-Preljvukaj, Asim Ćemalović, Bajram ef. Mulić, dr. Ismet Osmanović, Ms. Rouse Mc. Guinness,Dipl. ing.lva Vukman,Rašid Nuhanović
Saradnici:Bedrudin Gušić (Boston,Ma); Izet Ćerimagić (Canada);lbrahim Begić (Boise, ID) Esad Krcić (New York)
Svako lično mišljenje nije i mišljenje redakcije. Rukopisi, fotografije i vijesti se ne vraćaju. Redakcija zadržava pravo objavljivanja svih prispijelih priloga na našu
adresu bez nadoknade, ukoliko ne postoji pismeni ugovor o visini honorara.
Adresa redakcije: SabaH 43-07 Broadway Astoria, New York 11103 Tel: (718) 267-1299 ili (718) 267·1242 Fax:(718) 267-1257
SabaH na Internetu: www.theafan.com/sabah/ *** WEB MASTER ·Afan Pašalić ***E-mail: sdzidzovic@aol.com
Listje r~strovan kod State of New York pod rednim brqiem:EIN 11- 3482491 od 7. ~ila 1998. godine.
Tehnički

SabaH*, 19. NOVEMBAR. STRANA 2

I U FOKUSU
Multietnička

SabaH I

policij a na granicama Bosne i

Hercegovine
POSJETA GOSPODINA ALIJE IZETBEGOVIĆA
AMERICI - URODILA PLODOM

Protekli vikend uNew Yorkumepu

velikim brojem Bošnjaka bio je u
znaku posjete člana predsjedništva
Bosne i Hercegovine i predsjednika
SDA Bosne i Hercegovine, Americi ,
odnosno New Yorku. Alija
Izetbegović je već u srijedu 10.
novembra američkim vojnim avionom
sletio
na aerodrom
pokraj
Washingtona.
U
američkom
mornaričkom kliničkom centru su
izvršene sve pretrage zdrastvenog
stanja i utvrpeno veoma dobro psihofizičko stanje Alije Izetbegovića. Iako
je zvanično objavljeno da će se Alija
Izetbegović u nedjelju 14. novembra
u 7 sati u Turskom kulturnom centru
u New Yorku sastati sa Bošnjacima,
već oko pet sati počeli su pristizati oni
najoprezniji i najznatiželjniji. U 6:30
sala je bila puna i sve je bilo u
iščekivanju. Mnogi nisu ni slutili da
upravo u to vrijeme teče jedan od
najvažnijih sastanaka i dogovora za
Bosnu i Hercegovinu od Daytonskog
sporazuma do danas tročlanog
predsjedništva (Izetbegović, Radišić
i Jelavić) sa Richardom Holbrukom.
Naknadno smo saznali da se
razgovaralo oko veoma važnih pitanja
od kojih su najznačajnija pitanja
postavljanja multietničke policije na
granicama BiH i uvodjenje
jedinstvenog pasoša za sve državljane
BiH bez obzira na entitete. Dakle, ono
što se nije moglo riješiti u Sarajevu,
riješeno je u New Yorku. Obadva ova
pitanja su pozitivno riješena. Iako se
čekalo sve do 9 i 20 sati, a u jednom
je momentu dolazak Izetbegovića bio
potpuno neizvjestan ipak su skoro svi
uporno čekali. Tu atmosferu najbolje
ilustrujejedna konstatacija jednog od
prisutnih
koji
prilikom
Izetbegovićevog dolaska reče: "Naš
narod Vas je čekao 50 godina, pa i mi
možemo dva sahata". Aliju
Izetbegovića su svi dočekali na
nogama, ogroman aplauz a on umoran
poslije teških i dugih razgovora, ali
istovremeno i zadovoljan s
postignutim rezultatima pozdravlja
prisutne. Ovom prilikom donosimo
najvanniji dio njegovog obraćanja
prisutnima.
- Najprije ću vam iznijeti nekoliko
pozitivnih stvari koje se dešavaju u
BiH a kasnije ću vam reći i neke
stvari koje nismo uspijeli
riješiti. ... Državna bolnica u
Sarajevu, velika zgrada sa deset
spratova koja je bila izbušena sa
granatama i koja je ličila na pčelinje
saće, popravljena je i sada izgleda
kao nov objekat. Popravili smo i sve
mostove, ceste. željeznički saobraćaj
je proradio. Poštanski saobraćaj
koji je bio prekinut, čitava
poštanska mreža je bila uništena,
električni vodovi, trafo stanice
odnosno drugim riječima kompletna
infrastruktura je bila jako oštećena,

Jedinstven pasoš BiH
sve je to popraVljeno. Danas imamo
više studenata i paka u Bosni i
Hercegovini nego što smo imali prije
rata. Imamo opremljenije pošte i
bolnice nego što smo imali prije rata
takope. U bolnicama mi vršimo vrlo
komplikovane operacije, operacije
presađivanja srca u Sarajevskoj
bolnici naprimjer. Te operacije se
smatraju vrhunskim i teškim čak i u
SAD. U tuzlanskoj bolnici je
nedavno izvršena transplantacija
bubrega. To su vrlo komplikovane
operacije i mi to možemo uraditi jer
Bosanci nisu zaostao narod.
Sarajevo je bio skoro mrtav grad
prije samo četiri godine. Tačno u ovo
doba u novembru 1995. godine. Pred
njim je stajala vrlo teška peta ratna
zima. Grad je bio bez vode, plina,
bez hrane, sa 250.000 ljudi koliko ih
je praktično bilo u gradu opkoljenih
i granatiranih bez ičega, čekali smo
zimu. To je ono što je uticalo na nas
da potpišemo Daytonski ugovor. Ja
sutra imam nastup pred Vjećem
sigurnosti UN-a i ja ću im kazati da
je taj mir bio kompromis između
pravde i nepravde- između
demokratije i nedemokratije. Bio je
kompromis i moralo se nešto učiniti.
Upravo tada, bili smo u vrlo teškoj
situaciji. Iako je naša Armija tu i
tamo napredovala, mi smo bili
opkoljeni u Sarajevu, opkoljeni u
Goraždu, sa teškom ranom
Srebrenice, sa masom ljudi koji su
bili izbjegli, i nije se dalje moglo
ratovati. Ratovali smo 43 mjeseca.
Imali smo ispočetka jednog
neprijatelja, pa onda dva jer se
otvorio i hrvatski front, pa na koncu
konca i treći jer se otvorio i Abdićev
front. To smo izdržali na neki način
ali se više nije moglo. Ljudi ponekad
prigovaraju zašto smo zaključili
Daytonski ugovor koji nije potpuno
riješio naše probleme, ali kako vidite
i sada ih rješavamo. Danas smo
hvala Bogu riješili odnosno zaključili
jedan sastanak koji je trajao četiri
sahata i dvadeset minuta. Dakle,
donijeli smo zaključak o graničnoj
policiji odnosno, o graničnoj službi.
Mogu vam reći da je to poslije
Daytona za ove četiri godine
najvažniji zakon za BiH. Imali smo
"šuplje" granice. Roba i ljudi su
prolazili kako hoće, i još uvijek
prolaze, ali eto neće moći dugo tako,
morat će se zaustaviti na granici,
moraće pokazati pasoše i moći će se
pregledati kola itd ... To smo za sada
mogli ostvariti samo u Krajini na
jednom prelazu a na drugim
mjestima to nismo mogli. Policija će

Ličnost

dana:
Ričard

Holbruk,
ambasador
SADuUN
Potvrda BiH u
Nj ujorku
Pedesetosmogodišnji Holbruk
zajedno sa trojicom članova
Predsjedništva BiH pokušava
doliti novo gorivo u prilično
zahrđalu dejtonsku mašinu
- Naravno da bih mijenjao
Dejtonski sporazum· izjavio je
tačno prije dvije godine njegov
arhitekt Ričard Holbruk,
dodajući kako mu je potpuno
jasno da on nije savršen. Ovih
dana, američki diplomat. koji je
u međuvremenu imenovan za
ambasadora SAD-a pri UN-u,
bio je jedan od inicijatora
okupljanja najviših zvaničnika
naše zemlje na Ist Riveru.
Pedesetosmogodišnji Holbruk,
jedan od najbližih Klintonovih
suradnika, u to nema nikakve
sumnje, zajedno sa trojicom
članova Predsjedništva BiH
pokušava doliti novo gorivo u
prilično zahrđalu dejtonsku
mašinu. Rezultat svega je
Njujorška deklaracija koja još
jednom afirmira temeljne
principe Dejtona i pri tome
sasvim konkretno uz precizne
rokove definira neodgodive
poslove koji stoje pred
najodgovornijim
bh.
zvaničnicima.
Njujorška
deklaracija ni u kom slučaju ne
znači promjenu Dejtona. Onaje
samo još jedan podsjetnik na
obaveze koje su prije četiri
godine u Ohaju preuzeli domaći
i
međunarodni
kreatori
Mirovnog sporazuma. Javlja
"Dnevni avaz".

biti višenacionalna duž čitave
granice i imaće kompetencije deset
kilometara unutar granice. Dakle, to
smo večeras uspijeli da riješimo.
Donijeli smo takođe riješenje o
jedinstvenom pasošu. Vi sada ipak
primjećujete izvjesne razlike na
pasošima. Na nekima piše Republika
Srpska a na nekima Federacija. To
će biti brisano, tako da će sada na
pasošima biti samo BiH.
To je ona dobra strana što smo
uradili. Međutim, ima i ono što
nismo uspijeli uraditi. Nismo uspijeli
da podignemo privredu, da
obnovimo ekonomiju zemlje jer smo
naslijedili takozvani socijalistički
sistem upravljanja. Preduzeća su u
takvom sistemu bila u vlasništvu bez
vlasništva. Ne zna se ko je vlasnik.
Vlasnik je društvo. Neće niko da
ulaže u firme kojima je društvo
vlasnik. Postoje određeni interesi za
naše firme ali čim ti ljudi saznaju da
to nije privatizirano, da je to
nekakvo socijalističko vlasništvo, oni
neće da ulažu. Moramo dakle,
uraditi privatizaciju preduzeća,
moramo imati sistem sličan ovome
koji vlada ovdje u Americi i skoro u
cijelom svijetu osim Kine, Koreje i
još nekih zemalja. Na koncu konca
nije ni bitno ko je vlasnik, važno je
da firma dobro radi, da zapošljava
veliki broj ljudi, da ljudi imaju dobre
plate i da mogu dobro da zarade
... Nema se pun'o hajra od toga što je
to nekakvo društveno vlasništvo u
kome postoji jedan inertan odnos
prema poslu i kome nema zalaganja.
Ja znam da vi ovdje dosta radite i ja
sam veoma obradovan jednim
podatkom do koga sam došao ovdje
da ste vi veoma cijenjeni ovdje u
Americi. Kada neko ovdje u Americi
kaže da je Bosanac, cijene ga kao
čovijeka od reda i od rada. Ja mislim
da je to istina. Znam da je i u Evropi
takav isti slučaj. Bosanci nemaju
problema da nađu posao u Evropi
jer ih bije pozitivan glas. Takođe mi
imamo jako dobru djecu i mi smo
narod koji se ne treba bojati
budućnosti. Naša djeca su dobri
đaci. Mi sada imamo i dobre škole.
Imamo škole u kojima se predaje na
engleskom jeziku. Polovina đaka
perfektno govori engleski jezik. Ovaj
rat uz sve one loše strane imao je i
neke dobre, to je ono što smo mi kao
narod proživjeli za četiri godine više
nego što drugi narodi ne prežive ni
za četrdeset godina. Mi smo stekli
određena iskustva. Naša su djeca
prošla kroz nevolje i jača su od ostale
djece. Mnoga naša djeca su gledala
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smrti u oči. Preživljavali su trenutke
velike opasnosti. Granate su padale
neposredno oko njih. Bili su
rastavljeni od svoje zemlje. Sve to ih
u stvari čini da su ta djeca čvršća
nego druga djeca. Mi se pouzdajemo
u taj naš podmladak. Ja vas molim
da taj pozitivan glas čuvate ovdje i
nemojte ga proigrati. Poštujte
zakone ove zemlje koja vam je
pružila i utočište i posao. Morate
paziti da se ne brukate, jer svaka
nevolja koju možete da uradite ne
tiče se samo vas, tiče se i Bosne, i
onda se kaže a, vi Bosanci ...
Ali eto, hvala Bogu ja ne čujem da
se događaju neke loše stvari. Ova
zemlja u kojoj ste vi sada pored svih
mana je zemlja i slobode i zemlja
koja može služiti kao ugled mnogim
drugim zemljama. Naravno, svaka
nacija ima svoje lice i naličje. Ali,
Amerika ima daleko više dobrih
nego loših stvari. Kada je riječ o
povratku ljudi, polovica ljudi se od
prilike vratilo a polovina nije. Veliki
broj ljudi je bio protjeran. Veliki
broj ljudi je upravo mepu vama koji
ste bili protjerani iz svojih domova.
Uspijeli smo da vratimo skoro milion
ljudi. Nisu baš svi došli svojim
kućama. Mnogi su došli u Federaciju
i čekaju svoj povratak. Nisu na
primjer mogli da se vrate u Prijedor,
ali su se vratili u Bihać, nisu mogli
da se vrate u Bijeljinu, ali su se
vratili u Tuzlu, nisu mogli da se vrate
u Doboj ali su se vratili u Zenicu.
Tako da jedan dio naroda koji je
protjeran, uspio je da se vrati. Jedan
dio se neće vratiti, ali ja apelujem
na vas da ne zaboravite Bosnu nikad.
Vi uvijek možete koristiti Bosni i
Hercegovini ako je ne zaboravite,
ako je volite, ako je posjećujete i ako
čuvate ono što je bosansko. čuvajte
našu tradiciju, čuvajte vjeru. Držite
se toga i nemojte nasjedati na one
priče koje se kod nas ponekad šire
koje kažu nije važno zašto živiš, nego
od čega živiš. Narodi koji su
vjerovali da je to važno, propali su.
Samo narodi koji su imali nešto,
zašto žive opstali su. Pogledajte
primjer Jevreja, oni se nikad nisu
odricali od svoga. Oni su bili
proganjani 3000 godina, ali su uvijek
ostali ono što su bili. I Jevreji su
danas cijenjen narod. Vi ćete danassutra biti Amerikanci, neko će se od
vas i vratiti. Svako ko hoće da se
vrati, dobro je došao u Bosnu. Nas
nema baš puno. Mi smo mali narod.
Za nas je svaki čovijek dragocijen.
Kao što rekoh,jedan broj vas se neće
vratiti i primiće američko
državljanstvo, ali to ne znači da
treba da zaboravite da ste Bošnjaci
i da zaboravite naše lijepe adete.

Rašid NUHANOVIĆ

BOSNO MOJA

SabaH

Primjena Petrićevih imovinskih odluka

UGOVORI O PRODAJI KUĆA I STANOVA NA
SUDSKOJ PROVJERI
Ako ugovor o 1999. godine, nisu važeći
to ne odluče sudovi u
prodaji kuće dok
Federaciji i Republici
Srpskoj - kaže za "Avaz"
ili stana bude Vanesa
Zečević, portparol
Komisije za imovinske
poništen,
zahtjeve raseljenih osoba i
uplaćeni novci izbjeglica. Ukoliko ugovor
bude poništen na sudu,
se vraćaju * građanin koji je dobio
novce na temelju njega,
Kada sud
morat će ih vratiti. A
poništenja
"
moze
realna je kod ugovaranja
zamjene ili prodaje
obustaviti
nekretnina koje su vršene
tokom rata, tačnije do 14.
iseljenje
decembra 1995. godine.
trenutnog
Tvrdnje advokata iz Zenice
o čemu će, zapravo, sudovi
korisnika
odlučivati? Ovo pitanje
mogućnost

- Ugovori o prodaj i ili
zamjeni kuća i stanova,
zaključeni prije 28. oktobra

postavili smo
glasnogovornici CRPC-a,
tijela koje donosi odluke o
potvrđivanju vlasničkih i
stanarskih prava na dan l.

aprila 1992. godine. - Mi
nećemo provjeravati te
ugovore. Samo ćemo, na
temelju zahtjeva,
potvrdivati nečije pravo.
Odluke ćemo donositi tek
nakon istraživanja naših
ekipa na terenu. Vjerujte,
to su vrIo ozbiljna
ispitivanja i mi pregledamo
katastre prij e nego što
nešto konačno utvrdimo navodi Zečević. Prema
njenim riječima, problemje
to što veliki broj nekretnina
u BiH nije uopće zaveden u
zemljišnim knjigama.
Zašto? Razlogje, kako
kaže, što su lj ud i
izbjegavali plaćati porez.
Advokatska komora Zenice
nedavno je uputila pismo
CRPC-u tvrdeći da
Komisija krši propise o
parničnom postupku i ne
poštuje principe

ravnopravnosti stranaka u
sporu. Pred CRPC-om,
tvrde zenički advokati,
dvije strane nemaju
jednako pravo
predočavanja dokaza.

Uloga
administracij e
- Mi primjenjujemo vlastiti
Pravilnik, a Zakon o
parničnom postupku samo
supsidijarno, dakle, u
nedostatku odgovarajućih
odredbi. Imamo pred
sobom samo jednu stranu,
onu koja je podnijela
zahtjev. Naš postupak nije
kontradiktoran, kao što je
to na sudovima pojašnjava portparol
Komisije. Ugovori o
zamjeni ili prodaji kuća i
stanova zaključeni prije 14.

decembra 1995. godine
(kada je parafiran
Dejtonski sporazum),
prema pretpostavci,
sklopljeni su pod prisilom.
Trenutni korisnik može
dokazivati suprotno. I to će
činiti u postupku pred
sudom na čijem području
se nekretnina nalazi.
Dokazivat će daje ugovor
zaključen dobrovoljno, bez
pritisaka ili prijetnji za
život i zdravlje pojedinca i
njegove porodice. - Ako
CRPC donese odluku o
potvrđivanju nečijeg prava
na nekretninu, upravni
organi dužni su da je
provedu prema zakonu koji
je proglasio visoki
predstavnik. Oni će iseliti
trenutnog korisnika. Taj
korisnik može podnijeti
tužbu sudu ukoliko ima
dokaze o zamjeni ili

prodaji - kaže Vanesa
da
postupak pred sudom ne
odgada izvršenje CRPCove odluke. Izuzetno,
iseljenje sadašnjeg
korisnika može biti
obustavljeno po nalogu
suda, ako je ugovor
sklopljen nakon 14.
decembra 1995. godine.
Zečević, dodajući

A
A Leading Brokerage Firm in New York, U.S.A.

Dragi Bošnjaci, dragi moji prijatelji,
Prije nego što vam predstavim moj biznis i svrhu moga javljanja, prvo da vas srdačno pozdravim i poselamim želeći da i u budućnosti koristite usluge moga offisa u cilju našeg zajedničkog interesa.
Istovremeno koristim ovu priliku da vam zaželim sretnu Novu Godinu i Bajram Šerif Mubarek Olsun svim mojim korisnicima usluga. Ahmed Brokerage Inc je u četvrtoj godini svog postojanja i
svog života ovdje među vama. Naša željaje da nam ulazak u 2 I. vijek donese mir za sve, naše familije. Mi se tkaođe nadamo da ćemo vam moći pomoći više prije. Ustvari udovoljiti i pomoći više
nego prije. Ustvari udovoljiti i pomoći našim korisnicima je naša glavna i prva stvar. Zbog toga mi sa njima i diskutujemo o svim vrstama njihovih problema kako bi vam mogli dati prave savjete.
Sada smo mi vrlo poznata Agencija u svim comunitijimajer naš pošten profesionalni odnos prema poslu skrenuo je pažnju na nas i postali smo poznata Agencija.
Drugi važan razlog mog javljanja vama je i promjena adrese mog offisa. Naime, moj offis se prije nalazio na adresi 3 I -58 Steinway street, 2'd floor, a sada se nalazi vrlo blizu te lokacije i naša nova
adresa je 43-07 Broadway, Astoria N.V. 11103. Brojevi telefona i faksa su ostali isti.
Ono što vam posebno uz svoje predstavljanje želim napomenuti jeste već uspostavljena veoma dobra saradnja sa Bošnjacima na ovom području kroz dosadašnji rad ovog offisa. Naravno moja željaje
da ta saradnja svaki dan bude sve bolja i bolja, sve obimnija i obimnija i sa što većim brojem ljudi ali sa velikom željom da ta saradnja bude na obostrano zadovoljstvo.
Zato i koristim priliku da vam predstavim dio mojih poslova i usluga koje vi možete koristiti. Ahmed Brokerage incom predstavlja "Progressive Insurance Co." a to znači da ima veoma konkretnu i
povoljnu cijenu. Mi možemo dobiti informacije, odnosno cijene od kompanija direktno preko kompjutera i faks modema. Dakle, mi možemo ponuditi najpovoljnije cijene za sve imaoce vozačke
dozvole za bilo koje godine, mislim na mlade vozače sa novim vozačkim dozvolama ili pak, za vozače čija dozvola nije čista. Takođe vam možemo ponuditi najpovoljniju cijenu za osiguranje vašeg
auta koju možete plaćati u mjesečnim ratama za 6 ili 12 mjeseci. Za svaki poen u vozačkoj dozvoli možete dobiti progresivnu i povoljniju stopu. Mi imamo veoma povoljnu cijenu za puni insurance
(Full coverage) od EMPIRE insurance companije, ukoliko se kvalifikujete. Takođe nudimo najpovoljnije cijene za Long Island, Suffoc, Nassau Countz preko Newark Insurance Companije ako
ispunite uvjete. Registraciju i tablice možete dobiti isti dan. Kod nas možete dobiti 6 sati defensiv driving kurs koji će smanjiti četiri poena iz vaše vozačke dozvole i na taj način dobijate 10%jeftiniji
insurance. Vrijeme škole je prikladno, a škola je locirana blizu Subveja.
Mi smo takode specijalizirani za Tax-retum ili povrat income taxe na prihod i garantujemo najveći povrat koji zakon dozvoljava. Naši radnici direktno kontaktiraju IRS rješavaju vaše prošle i
sadašnje probleme i tako štedimo vaš novac i vaše vrijeme. Mi vam možemo dati dobre sugestije i savjete za sve tipove DMV i inšurens probleme. Mi možemo riješiti vaše prošle i sadašnje probleme
vezano za taxu, možemo vam pomoći i dati vam određena rješanja ako imate saobraćaj n i udes, problemi sa vlasnikom vašeg stana, u razvodu braka i tome slično. Također pripremamo i popunjavamo
sve vrste Immigration forme. Mi takđer imamo školu za vozače. Naši instruktori su vrlo iskusni vozači. Svoju obuku povjerite nama i ne brinite za rezultat.
Pružamo i advokatske USluge:
- pomažemo vam u rješavanju pitanja državljanstva
- popunjavamo sve zahtjeve i sve vrste od Imigration forme
- rješavamo sve vrste akcidenata, razvode, bankrote, probleme između vlasnika i stanara,
-mi vam možemo riješiti sve vrste problema sa veoma iskusnim i sposobnim američkim advokatom.
Ostale usluge:
Mi radimo - notary, finger print, tax, typing usluge, prevode i sve vrste savjeta.
Kompletnu uslugu našeg offisa nudimo vam i na vašem bosanskom jeziku jer u našem timu radi osoba koja govori bosanski jezik i koja vam može pomoći prilikom rješavanja ovih pitanja.
Za sve informacije našeg servisa vi možete zvati ili posjetiti naš offis, ne morate ugovarati nikakav apointment. Želimo vamjošjednom sretnu Novu 2000 - tu god i Eid Mubarak. Molimo da dođete
i obavijestite i dovedete u naš ofis vaše rođake i prijatelje. U nadi da će naša saradnja biti u budućnosti od obostranog interesa koristimo priliku da vam uputimo srdačne pozdrave isellame.

Jashimuddin Ahmed, President

Hvala na saradnji

43-07 Broadwa

aol.com
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EXCLUSIVE: Intervju dr. Nedžib
Pedeset peti nastavak

ov

Saćirbey

SabaH

SUĐENJE FAHRUDINU UZUNOVIĆU - FAHRI,
MURTEZU DERVIŠEVIĆU ŠEFKIJI PLOČI
Intervju vodio: Rašid

Nuhanović

Dr. Nedžib Šaćirbey: Ne vjerujem
da nas je osuđivao, ali da se je htio
distancirati od nas postalo je jasno iz
njegovih odgovora.
On nas nije svojim izjavama teretio,
ali izgledalo je da nas se odriče.
Vjerovatno u toku isljeđivanja on je
prihvatio neke formulacije svog
isljednika, ali sada javno pred nama
reći to na Sudu bilo mu je teško.
Fahro prije suđenja nije mnogo
govorio o svojoj istrazi. Izgledalo je
da je sve prošlo u redu - a sada Sud
traži od njega da nas se odrekne da
nas osudi. Fahro je visok lijepo
razvijen, prosto nije znao šta da radi.
Propinjao se širio ruke, gledao preda
se ili u plafon i kao da je zanijemio.
Govorio je da ili ne koje se jedva
čulo a najčešće nije znalo šta to
znači. Mi smo bili iznenađeni, da je
govorio o svojoj istrazi vjerovatno bi
se posavjetovali kako da uokviri
svoje odgovore. Fahro je bio i jest
inteligentan, marljiv ambiciozan, ali
sada je bio sasjećen. To smo svi
primijetili i dok smo ga gledali i
slušali a ne znam da li smo više
slušali ili više gledali. Njegov brat
Fahrudin, bio je vojnik u istoj jedinci
iz koje su bili i naši stražari.
Koristeći svoje poznanstvo sa
stražarima neki put krišom neki put
otvoreno on nam je donosio poruke
od kuća pa i po koju knjigu riječnik i
sl. U toku svog saaslušanja Fahro
nije puno rekao vidjelo se da trpi. U
optužnici je stajalo da je on bio
zadužen za rad organizacije u
željezničkoj radionici. Niko od nas
nije mogao dopuniti njegov iskaz ali
ni negirati ga. On je izabran bio u
Glavni odbor omladinske sekcije,
preporoda skupa sa mnom i sa
Ešrefom kada sam ja postao prvi
potpredsjednik a Ešref drugi sekretar.
U optužnici je pisalo da smo mi ušli
u Preporod da tamo stvorimo
frakciju što je tipična partijska
terminologija kojim se mi nismo
služili. Ja sam tvrdio da smo mi ušli
u Preporod da utječemo na sadržaj
rada i to otvoreno pred svima. U
optužnici je pisalo da se on dopisivao
sa Safetom Šiljkom i Ediborn
Muftićem (nedavno umro u Zagrebu)
koji su u to vrijeme bili u vojsci, te je
i to dodato kao znak rada na

Dr. Nedžib
slabljenju borbene gotovosti JNA.
Fahro se našao u situaciji kada nije
prihvatio navode optužnice, ali nije
išao ni linijom da ih odbije. I
Fahrino saslušanje je završeno. Sjeo
je na klupu iza nas tih uvučen u sebe,
crven u licu, preznojen. Pozvan je
Dervišević Murtez. Pored Edhema
straiji od nas visok, krupan, s
naočalima, na upit predsjednika Suda
Murtez je odgovorio da se ne osjeća
krivim. Među nama Murtez je
djelovao najodraslije i radi svojih
godina i radi svoga izgleda. On je
priznao svoje učešće u radu
organizacije prisustvovao na
sastancima, ali onje naglasio da ne
postoji osnova da se mi progonirno
radi rada u organizaciji koja je imala
pozitivan uticaj na omladinu. Njemu
je stavljeno na teret da je skupljao
literaturu koja odgovara organizaciji.
Murtez je odgovorio da literaturu nije
skupljao ali je poznavao i da je nekad
sam savjetovao a nekada bio pitan šta
da se čita i tome je sa zadovoljstvom
učestvovao. Spomenuo je knjigu
italijaskog mislioca Pavla Montegaze
(Mudrost Zivota) . Ni predsjednik
Suda ni tužilac ranije nisu čuli ni za
pisca ni za knjigu te su počeli da
raspituju o njoj (ja sam na Murtezov
savjet kupio knjigu 1942. godine).
Oni su želili da knjigu proglase
konzervativnom, nazadnom,
religioznom a Murtez im je začas
odgovorio da to nije ni konzervativno

sa ovim je Murtezovo saslušanje bilo
završeno. Uveden je Šefkija Pločo,
najmlađi od nas a po izgledu još
mlađi . Bio je bez oca koji je prije
nekoliko godina preselio na Ahiret.
Stariji brat Abdulah doveo je Šefkiju
i mlađeg brata Fikreta u organizaciju.
Stanovali su na Bjelavama, ilesu
komšije Ešrefa Čampare, Fahre
Uzunovića i Safeta Šiljka koji se
spominje u našoj optužnici. Ploče su
bile siromašne i to je navedeno u
optužnici. Abdulah je bio mršav
malog rasta i po završenoj maloj
maturi zaposlio se a da bi pomogao
porodici. Radio je kao pisar u
policijskoj upravi u Sarajevu. Kada
su partizani ušli u Sarajevo izdali su
naredbu da se svi oni koji su radili u
policijii bez obzira šta prijave u
Komandu grada. Oni koji su se
smatrali nedužnim, koji zapravo nisu
Šaćirbey
bili policija nisu pobjegli jer su
smatrali to je i za njih kraj rata, oni
ni religiozno nego da se radi o štivu
pak koji su se bojali radi bilo čega
jednog mislioca koji veliča rad,
što su učinili ili što bi im se moglo
kontakt sa prirodom, slobodu,
pripisati, povukli su se sa vojskom
razmišljanje i govoreći tako Murtez
NDH i Njemačke. Abdulah se nije
skrivao niti povukao nego je prosto
je mimo dodao.
pojurio da se prijavi da taj problem
- Ja svim svojim prijateljima
skine s leđa. Otišao je da se prijavi i
preporučuj m knjigu pa ja to mogu
preporučiti i vama. Predsjedavajući i
poslije toga ga niko nije vidio. I
tužilac su se začuđeno pogledali i
njega je progutao trinaesti bataljon
tužilac je podviknu o Vi ste ovdje
kako su se nazivale žrtve
optuženi a ne literarni kritičar.
partizanskih zločina. Ubijeni su bez
suda, vjerovatno i bez saslušanja.
- Pa vidite li Vi gdje ste sebe doveli?
Međutim, ljudi se ne mire lahko sa
U publici među našom rodbinom
nestankom najmilijih nadajući se da
sjedio je Murtezov otac Dervišaga.
će odnekud pojaviti: Abdulah se
On je bio impozantna pojava, visok
nikada nije pojavio niti svojima kući
krupan u fesu sjed sa brcima, ala
vratio. I Šefkija se je odazvao
Kajzer Wilhelm, uspravan s
jednom pozivu naredbi za
prodornim pogledom. Dobio sam
mobilizaciju. To je bila naredba da se
utisak da Murtez ne bi ništa rekao
svi koji su rođeni od 1895. do 1928.
bez dozvole svoga oca. Često je
prijave odsjeku za Mobilizaciju.
pogledao u njega kao da traži
Šefkija se javio, mobilisan je, nije
njegovo odobrenje. Inače Murtez je
govorio razgovijetno polahko tako da imao ljekarski pregled, jer ga nije ni
bilo. Raspoređenje u KNOJ, Korpus
je svaka riječ bila naglašena u tom
narodne
odbrane Jugoslavije. Pošto
nizu riječi, ali i tiho tako da ga je
je bio pismen pisao i na mašinu
predsjedavajući i upitao nekoliko
raspoređen je da radi i u Štabu. Pod
puta da ponovi što je rekao.
konac 1945. demobilisan je i pošto je
Murtezovo saslušanje je završeno
bio u paritzanima dobio je pravo da
pitanjem potpukovnika Čamila
se upiše u partizansku gimnaziju i u
Kazazovića koji je pitao:
času hapšenja bio je učenik
-Što ste Vi optuženi radili u vrijeme
partizanske gimnazije. Ja nisam znao
rata?" Murtez je polutiho odgovorio:
kako je on uhapšen i ko ga je
- Pa strudirao sam.
povezao sa mnom. Svi smo ga znali,
- A niste bili ni u kojoj vojsci
smatrali svojim ali kako je prišiven
nastavio je sudija?
našoj grupi to nismo znali. On nam je
-Bio sam mobilisan ali sam po
to objasnio.
dolasku u Sarajevo ostao kod kuće. I
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AMERI ENTUZIJASTI I
HUMANISTI:

"Thank you, Lusy"

Povodom tradicije u
njujorškom hotelu "Palace"

PRVI
PRIVREDNI
OBJEKTI

UPALJENO 60.000
LAMPICA

U
~
ov

BOSNJAKA
P očetkom

LUCILLA R. BROWN: Uz bosanska jela i bosansku kahvu

Učiteljica engleskog jezika

- kako mnogi znaju pohvalno
reći. Sa posebnim užitkom kuša
Lucillu R. Brown iz Burlingtona bosanska jela, a posebno, kaže
poznaju skoro svi Bošnjaci "voli ćevapčiće". U njenim
Burlingtona i bliže okoline. mislima ostaje velika želja da
Strpij i vo i predano sa jednoga dana posjeti Sarajevo,
amaterskim entuzijazmom, na posjeti Bosnu, neposredno osjeti
koji smo mi Bošnjaci već prirodni ambijent ovoga naroda,
pomalo i zaboravili, prihvata koji joj je toliko postao omiljen
bosanske prognanike i uči ih i drag.
prve riječi, prva engleska slova. Bosanski prognanici u Americi,
Njeni studenti, njeni đaci brzo u Vermontu, nisu prva kušnja za
stasavaju i kao nedorasli ptići Lusi1lin humanizam. Mnogo
odlaze u dalje, škole, fakultete i godina ranije dobrovoljno je u
biznis. Sa znanjem što im ga misiji međunarodne pomoći
daje vedra i raspoložena Lusy provela godinu dana u Koreji,
brzo napreduju i postaju podučavajći osnove jezika
primjerni,
sposobni
da unersrećenu korejsku djecu. Uz
akceptiraju i mnogo slož,enija sve to i sama je usavršavala
stečena
znanja.
znanja. Svojim urođenim svoja
humanizmom i pronic1jivošću Upoznajući kulture naučila je i
ona prodire duboko u ranjene nekoliko svjetskih jezika, ali i
bosanske duše, čita ih i prati, jezika malih naroda, kao što je
miri i tješi. U slobodno vrijeme sada naučila bosanski.
svoje sudente posjećuje kod Za sve, to za tvoj predani
njihovih kuća, u njihovim amaterski rad, za tvoju ljubav
stanovima, traži im stan, prema unesrećenima, "Hvala ti
zaposlenje, odjeću i željenu Lusy", hvala na svim jezicima
svijeta, "Thank you" u ime
knjigu.
bosansko-američ kog
Učenjem i druženjem upoznala
je Lucilla Bosance i Bosnu, prijateljstva.
zavoljela ih i naučila bosanski
Zijad BEĆIREVIĆ
bolje "nego mi engleski"

novembra

u

Burlingtonu i Cho1cesteru
otvoreni su prvi privredni objekti
u vlasništvu Bošnjaka. Amila
Begović je otovrila bosansku
čevapdžinicu u kojoj se može
pojesti dobar ćevap, popiti
bosanska kahva te kupiti vegeta
ili neka druga vrsta hrane iz
domovinske
kuhinje.
Banjalučanin Dragan otovrio je
trgovinsku radnju u kojoj
dominiraju robe poželjne našem
menatalitetu ishrane. Naravno,
njihove ambicije su da uz
bosanske potrošače pridobiju
povjerenje barem manjeg dijela
američkih kupaca. Na prvi
pogled to i neće biti suviše teško,
jer u najužem dijelu Burlingtona
već cijelu godinu nema niti jedne
trgovinske
radnje
sa
prehrambenim artiklima. Uz to
realno je očekivati da miris
bosanskih ćevapa privuče

gurmanske apetite Amerikanaca.
Otvaranje prvih privrednih
objekata na ovom području u
vlasništvu Bošnjaka pokazuje da
se od reda i umijeća kapital
počinje slivati i u ruke bosanskih
prognanika, što znači da se u
skoroj budućnosti mogu
očekivati i mnogo veći zahvati.
Tu činjenicu njaočitije ptovrđuju
primejri sve češćih kupvina kuća
za stanovanje., pa biznis, od
strane pridošlica iz Bosne. Da li
to znač i da osiromašena i
privredno opustošena zmelja
Bosna, željna kapitala i
investicija za oživljavanje
ubijene privrede, može očekivati
barem inicijalna sredstva iz ovih
i njima sličnih izvora? Odgovor
na ovo pitanje daće vrijeme koje
dolazi i generacije mladih
Bosanaca koji počinju stasa vati
u američke privrednike i
biznismene.

Zijad Bećirević

U utorak, 16. novembra, luksuzni hotel "Palace" na Manhattnu, upriličio je
petu godinu zaredom tradicionalno
paljenje 60,000 lampica na zgradi hotela.
U ovom hotelu odjsjedaju mnoge
poznate lčnosti iz svijeta biznisa,
politike, filma, muzike kada se nađu u
New Yorku, Vlasnik je Princ Jeffrey od
Bruneja, a Saudijska kraljevska porodica
redovno boravi u hotelu "Palace" kada
se nađe na proputovanju kroz New York.
cijene smještaja su u skladu sa
eksluzivnošću gostiju, Sobe počinju od
350 dolara na noć, do nevjerojatnih,
vrtoglavih 15.000 po noći za tripleks
apartman, koji obuhvaća tri posljednja

temperaturom već najavilo doalzak zime,
okupilo se stotinjak gostiju i uživalo u
izvrsnim specijalitetima restorana "Le
Cirque 2000" koj i se nalazi u sklopu
hotela, u vrućoj čokoladi koja je bila
servirana, kao i u muzičkom programu,
u kojem je najzapaženiji bio pjevački
zbor jedne od njujorških gradskih škola.
Na vrhuncu programa, generalni
menadžer hotela "Palace", gospođa
Maria Razumich je pozvala prisutne da
odbrojavanjem od 10 do I najajve
povlačenje poluge i osvjetljavanje cijele
zgrade istovremenim paljenjem 60.000
lampica. U jednom trenu, od mraka
predvečerja, svi su bili preneseni u nešto
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sprata povezana liftom istepenicma,
sa terasom koja ide cijelom dužinom
zgrade,
Povodom ovog tradicionalnog
događaja osvjetljenja kojim na neki
način počinje praznična sezona New
Yorka, održan je svečani prijema za
uzvanike na terasi, gdje je
prisustvovala i ekipa SabaH-a. Uz
serviranu hranu i piće bile su izložene
sklupture od leda predstavljajući
znamenitosti New Yorka, kao što su
Times Square, Radio City, World
Trade Center. Za izradu su korišteni
ledeni blokovi ukupne težine 12.000
pounda. U prohladno veče koje je

što je izgledalo kao svijet iz bajke.
Zablistale su ne samo svjećice na
fasadi hotela, već i mnoštvo figura u
dvorištu i na terasi u obliku jelena,
stabla obavijena lampicama, stolovi.
Zaista nešto vrijedno za pogledati.
Hotel će ostati ovako praznično
osvijetljen do iza Nove Godine, pa bi
ovo bio i poziv svakome tko ima
vremena da se u večernjim satima,
kada to izgleda najljepše, prošeta do
hotela koj i se nalazi na Madison
Aveniji, izmedu 50, i 51 . ulice, i
doživi ovaj jedinstveni, njojorki
spektakl.
l.V.
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ESC600T

ENGLESKO~BOSANSKI ELETRONSKI RIJEČNIK
sa mogućnošću govora i poslovnim rokovnikom
od 128K
• Funkcija govora za Engleski jezik
• Rečnik sadrži 475000 riječi i izraza, ukljUčujući: 36000 medicinskih termina, 33000 tekničkih riječi, 29000 termina za
biznes, 28000 pravnih termina' Elektronska knjiga za
Englesku gramatiku sa funkcijom traženja tema' TOEFL test·
Priključak za PC-vezu za brzo komuniciranje sa PC
• 128K Englesko/Bosanska baza podataka sa telefonskim
direktoriju mom i rasporedom susreta' Funkcija uvođenja novih
riječi' Momentalno reverzivna prevođenje
• Funkcija kontrole pravopisa \fector Ultima ™ • Brzo prepoznavanje riječi' Više od 200 popularnih idioma' Nepravilni
glagoli' 1200 korisnih izraza' Igra "Pogodi riječ" • Valutno i
metričko prevođenje' Svijetsko vrijeme
• Sat. Budilnik' Digitron • Osvijetljene ekrana i tastature za
operacije kad nema dosta svijetlosti· Priključak za napoljni
izvor energije za operacije bez baterije

$249.95

CD sa Language Teacher® 98
za Windows SS/98/NT
I program za komunikaciju
PC-Veza za Windows 9S/SB/NT

U cijenu Je ukljuČena poštarina

Please visit our specialized store:

LINGVOBIT.COM

\

31-21 31Str., Astoria, Queens

language Teachel'®

ESC160T

.
ENGLESKO~BOSANSKI

ELETRONSKI
RIJEČNIK SA IZGOVOROM

i posiovnim rokovnikom
i telefonskim imenikom od 128K

CD sa Language Teacher® 98 za lMndows 9S/9B/NT
i program za komunikaciju PC-Veza za Windows 95198/NT

language Teachel'®

ESC200D

ENGLESKO-BOSANSKI
BOSANSKO-ENGLESKI
Riječnik

i Dvojezični poslovni rokovnik

• Glavni riječnik sadrži više od 450.000 riječi uključujući opšte
riječi i idiome, medicinske, tehničke, pravne, poslovne termine kao i sleng i opšte izraze' 128K dvojezični poslovni
rokovnik uključuje Telefonski imenik. Raspored. Beleške i
spisak Godišnjica' Funkcija zapisivanja novih riječi za
proširenje riječnika • Momentalno reverzivno prevođenje·
Sistem kontrole pravopisa Vector Ultima ~ • Sistem brzog
prepoznavanja riječi' 200 najpopularnijih američkih idioma'
Engleski nepravilni glagoli, Više od 1000 opštih izraza' Igra
sa rečima
• PC-Veza za razmenu podataka sa PC-jem' Upravljač računa
• Kalendar· Valutno i metričko prevodenje
• CD sa Language Teacher«' 98 za Windows 95198INT i program za komunikaciju PC-Veza za Windows 95/98/NT
• Lokalno i svetska vreme· Digitron

• Preko 450.000 riječi. fraza
i profesionalnih izraza
• Čisto izražavanje bilo koje Engleske
riječi ili fraze
• Dopunjavanje riječnika sa novim riječima
• Provjera napisane riječi
• 128K Englesko-Bosanski organizator
• Velika !:Jrzina PC-Link za Windows 95
• Idi um i i iregulaini glagoli
• Nekoliko vrsta zabavnih igara
• Digitron i organaizer
• Personalni ekonomski program
• Sat sa vremenom iz cijelog svijeta i alarma m

$)99.95.,
UQjeIlU j&~ii~arlna

NAPRAVI SVOJ KOMPJUTER
DA GOVORI TVOJ JEZIK
LANGUAGE TEACHER® V. 2.4 - najveći

englesko-bosanskilbosansko-englesk:i
ikada napravljen za kompjuter

riječnik ,

Za Narudžbine pozovite naš besplatan telefon

USA:

1-800-71 0-7920
124

Lokal
Canada (718) 728-6110; Germany 028221-21454;
UK 171-5151492: Greece 301-9935707
Primamo

čekove ,

Visa, MasterCard, AMEX i novčane uplatnice

Naša adresa je: ECTACO, Inc., PO.Box 5764
Long Island City, NY 11105
Riječnike možete nabaviti uRadioshack
ian;~~f?f~~ N~~!:::: ~:-07 Brodwa , Long Island City NY
C,

9

Ovaj CD ima sadrži slijedeće programe:
LANGUAGE RACHER® v. 2.4 . za Windows-95/98 & NT.
Program LANGUAGE TEACHER® PC-UNK za razmjenu podataka sa kompjuterom.
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SabaH

Alija Izetbegović među Bošnjacima U New Yorku

JEDINSTVENI BOSANSKI PASOŠ
Za naše

čitatelje

koji nisu 9ili u

da dodđu na nedjeljno
veče, na susret sa uvaženim
predsjednikom
Alijom
Izetbegovićem pokušaćemo da
prenesemo makar jedan dio
atmosfere koja je bila upriličena u
"Turskom Centru" preko puta
zgrade Ujedinjenih Nacija na East
Riveru. Pokušaćemo da bar jedan
dio od mnogobrojnih pitanja koja
su prisutni postavljali uvaženom
musafiru prenesemo čitateljima
našeg lista. Pitanja je zaista bilo
mnogo, ali vremena je bilo malo da
se na sva ta pitanja da jedan
adekvatan odgovor, jer i sam
predsjednik Izetbegović ne želi
davati polovične i neprecizne
odgovore, a prilično je bio i umoran
od žive diplomatske aktivnosti koje
je imao prijethodnog dana kao i
ove večeri koje su trajale do kasno
u noć. Međutim, i taj vidan umor i
naše očekivanje više od dva
sahata se isplatilo iz više razloga
tj. prvo, da se vidimo sa najdražim
musafirom a drugo, ovaj naš
musafir je nas naučio da nam
donosi radosne habere, što se i
večeras desilo. Između ostalog,
donio nam je vrlo radostan haber
da će definitivno biti postavljena
Granična policija u Bosni i
Hercegovini i da je usvojena
odluka za jedinstveni pasoš na
cijelom području Bosne
Hercegovine. Šta to znači?
To znači da će se znati "ko kosi a
ko vodu nosi" tj. da nema više
nelegalne trgovine između zvanih
i takozvanih (mislim da znate o
kome se radi), da će se znati ko i
iz kojih razloga dolazi i ulazi u
Bosnu i Hercegovinu i drugi isto
važan dogovor je da neće više biti
onih entitetskih pasoša raznih
varijanti, nego će biti samo jedan,
kako i priliči jednoj državi. Pa
bujrum svima onima koji Bosnu i
Hercegovinu osjećaju kao svoju
domovinu a oni drugi čiji su planovi
propali neka se snalaze, dao Bog
nisu im ni daleko matična
otadžbina/domovina. Na njima je
izbor. A, inšalah, biće Bosna cijela
i iz jednog dijela.
- Uvaženi predsjedniče, prije
dvije sedmice čitao sam u
novinama o povratku Muslimana
sa muslimanske strane u RS, i
kaže se, da bosanska vlada ne
dozvoljava Muslimanima da se
vraćaju u ovaj dio Bosne.
Možete li nam reći vaše mišljenje
o tome (o.a. Onaj koji je postavio
ovo pitanje je vjerovatno to
pročitao u srpskim novinama).

Ima nekih stvari koje nismo uspjeli
da riješimo probleme i jedno od
njih je privreda, zbog toga što
nema vanjskih ulaganja. Vanjska
ulaganja, recimo, u Mađarsku i
Poljsku su ogromna. Iako su one
bile socijalističke zemlje, jer su i
ranije oslobođene, nisu imale rata,
normalizirale su situaciju, izvšili su
privatizaciju predzeća i privukli su
strani kapital. Bez toga, ne bih
rekao da će biti hajra, jer nam treba
dosta novca da se pokrenu
preduzeća i novi pogoni.

mogućnosti

Alija Izetbegović: Dakle, da mi
kažemo da ne volimo da se vraćaju
na svoja imanja i u svoje!? Vidite
jednu stvar, mi danas imamo u tom
drugom entitetu 6-7 poslanika, na
neki način održavamo Vladu onu
Dodikovu. Ima goreg od gorega,

Bolje i Oejtonski

ugovor nego
ubijanja
Da li postoji mogućnost da se
Daytonski sporazm poništi?

ALIJA IZETBEGOVIĆ
ni Dodik ne valja, ali ostali su gori
od njega i mi se opredjeljujemo za
manje zlo!
Ali, kako smo to postigli? Zašto
smo rekli, na prijethodnim
izborima, nemojte glasati u
općinama gdje sada živite kao
prognanici i izbjeglice, nego,
glasajte za općine u kojima ste
živjeli. To je bila naša poruka. Masa
ljudi nas je poslušala pa su
Srebreničani glasali za Srebrenicu,
Banjalučani za Banja Luku,
Dobojlije za Doboj ... Što smo to
rekli i zašto smo ih tako
savijetovali? Dakle, zato što
hoćemo da se vratimo tamo. Što
hoćemo danas, sutra da uđemo u
Vladu i njene resurse u tom
entitetu, da bi našim ljudima bilo
lahkše i da im pomognemo u datim
problemima.
Za nas kao stranku, da smo se
rukovodili nekakvom sebičnošću,
bilo bi bolje da su ljudi glasali u
Tuzli, mislim na one koji su
prognani iz Podrinja, i mislim da mi
ne bi imali 53% nego 63% i više.
Jer bi naša pobijeda bila
ubijedijiva, ali mi smo rekli ljudima,
glasajte tamo odakle ste prognani,
jer mi hoćemo da se tamo vratite
(vratimo).
Stanje je danas malo bolje nego
što je bilo prije dvije godine i sve
se razvija ka boljem. Danas se
može i slobodnije hodati tamo, kao
što se i saobraćaj odvija dosta
nesmetano. Tako, saobraćaj za
Goražde, rijetko ko ide onim putem
gdje je predvidjen koridor
Sarajevo-Goražde, nego se ide
preko Rogatice kuda se i prije išlo.

Takodjer, nesmetano se odvija
saobraćaj preko koridora, preko
Mrkonjić Grada. Dakle, postepeno
se mijenjaju stvari a oni se "tamo"
pomalo svadjaju.
Gospodine predsjedniče, kada
će Bošnjaci početi sa vraćanjem
u Zapadni dio Mostara?
Alija Izetbegović: O tome smo
ponovo, po ko zna koji put, i
večeras govorili (o.a. u društvu sa
Holbrukom). Ponovo valjda po
hiljaditi put. Ja vam tačno još ne
mogu reći šta će još biti, ali ih
pritiskamo. Nemaju kud i morat će
popustiti. Jer, kao što znate, taj naš
pritisak traje već pune četiri godine.
Mi ne popuštamo. Mi hoćemo da
se vratimo i mi ćemo se ako Bog
da vratiti.
Kakvo je danas stanje Bošnjaka
u Livnu, dali se džamije
obnavljaju, posjećuju i dali je
moguć povratak u Livno?

druge su srušene, ne bih rekao da
se prave ovih dana, medjutim ta
jedna džamija je aktivna.
Koliko dugo će trajati misIJa
SFOR-a u BiH i kakav će biti
njihov budući status?
Alija Izetbegović: Ja mislim da će
još jedno vrijeme potrajati ta misija.
Mislim, barem narednih još pet
godina. Teško je predvidjeti stvari
u Bosni. Kada vratim razmišljanje
dvije godine unazad i što sam tada
razmišljao danas te stvari izgledaju
drugačije. Sva sreća, izgledaju
bolje nego što je predvidjeno.
Stvari idu malo brže. Kada je riječ
o Federaciji i normalizaciji odnosa
u njoj nego što se to moglo učiniti.
Valja znati da smo mi bili vojska
koja je uzajamno ratovala
četrdeset i tri mjeseca. Ipak,
relativno brzo se to stanje
popravilo.
Kakva je

budućnost

i uloga

bosansko-hercegovačke

Alija Izetbegović: Ja mislim da je
povratak u Livno moguć. Naravno,
čovijek koji se vraća danas, mora
da bude spreman na izvjesne
neprijatnosti, ali mislim da i to treba
da podnesemo. Da budemo tamo
u što većem broju. Što nas bude
više, biće lakše svim ostalima.
Jako je slabo kada nas ima svega
pedeset ili stotinu, ali, kada nas
ima petsto, hiljadu i više onda je
puno bolje. Trebat će malo
hrabrosti, kako bi bolje podnijeli
neizvjesne poteškoće. Inače, u
Livnu radi jedna džamija, one

privrede na svijetskom tržištu,
kao i stvaranje mogućih novih
radnih mjesta u BiH?
Alija Izetbegović: Naša uloga i
naš udio u svjetskom tržištu je
veoma mali. Čak je nešto i manji
nego što bi mogao da bude jer,
privreda se još nije obnovila.
Zaposlili smo, na dio koji mi
kontroliramo, oko četiri stotine
hiljada ljudi, ali jako mnogo je
nezaposlenih. Preko dvije stotine
hiljada traži posao. Ima naših
uspjeha i ima naših neuspjeha.
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Alija Izetbegović: Ja sam rekao,
mi nismo bili oduševljeni
potpisivanjem
Daytonskog
mirovnog sporazuma. Upravo se
navršilo četiri godine od kakko smo
od 1. - 21. novembra 1995. godine
tj. u trajanju od 21-og dana. Mi koji
smo pregovarali tamo smo iz dana
u dan, vladali se onoga da
pregovore prekinemo. Da se
vratimo u Bosnu i da nastavimo rat
ili da prihvatimo neke kompromise.
Te kompromise smo prihvatili iz
razloga što više narod nije mogao
da ratuje. Previše je bilo umiranja
za jedan mali naš narod. Previše
je bilo ranjenih i invalidiziranih ljudi.
Mi danas imamo situaciju da preko
stotinu hiljada članova porodica
šeh id skih i invalidskih koje treba
izdržavati. Jedna slaba privreda
treba to da izdržava, a da bi ste to
održavali morate imati velike
poreze, a ako imate velike poreze
onda vam je skupa cijena
proizvoda, onda ne možete prodati
proizvod i tako stvarate jedan
začarani krug i ne znate kako da
iz njega izađete. Da smo kojim
slučajem nastavili rat imali bi
najmanje još deset hiljada
izgubljenih mladih ljudi.
Mi smo u ovom ratu izgubili skoro
trideset hiljada ljudi, vojnika. da
civile posebno računamo. Imali
smo strašne gubitke. Naši su ljudi
ginuli od granata puno više nego
od metaka. To je kukavička borba
bila sa njihove strane. Granatirali
su nam također što smo vjekovima
gradili i imali. I ne može se puškom
proitv tenkova, mada smo i
tenkove osvajali puškom. Mi smo
na kraju rata imali više od sto
tenkova i sve smo to zarobili od njih
jer, defakto kada je počelo sve ovo
1992. godine mi nismo imali
tenkova. Samo se rat nije mogao
nastaviti dalje. Prema tome, radije
bih govorio o tome da se Daytonski
ugovor sporvede u cjelosti i da se
(nastavak na slijedećoj strani)

NEWYORK
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Alija Izetbegović među Bošnjacima U New Yorku

JEDINSTVENI
BOSANSKI PASOŠ
Daytonski ugovor, a ne bih
rekao da bi mogao biti
otkazan.

Otkazao sam
posjetu
Kosovu
Šta nam možete reći o
stanju Bošnjaka na
Koosvu, Sandžaku ,
Plavu i Gusinju?
(nastavak sa prethodne
strane)

ispuni do zadnjeg slova, nego da
se poništi. Nema neke alternative i nema nekog boljeg rješenja.
Ne mogu reći da bi se mogao
otpakovati taj paket bez velikih
šteta. Nego se može postepeno
mijenjati, ovako korak po kork kao
što je danas (dogovor o Graničnoj
policiji i jedinstvenom bh.
pasošu). Granična policija nije

ČEKANJE SE ISPLATILO
predviđena
Daytonskim
ugovorom, ali uspjeli smo da to na
neki način proguramo i uspjeli
smo. Također, pasoši koje su bili
preuzeli entiteti da ih izdaju sada
ćemo imati jedinstveni pasoš.
Znači, neke stvari iz Daytonskog
sporazuma
mogu
da
se
popravljaju i dopunjuju postepeno.
Dakle, morat će se popravljati

Alija Izetbegović: Nažalost, tamo
stanje nije dobro. Ja sam trebao
da idem na Kosovo negdje u
septembru (tekuće godine o.a.) ,
pa sam otkazao taj odlazak nakon
onoga kada sam čuo za ona
ubistva Bošnjaka. Žao mi je što
moram reći ali, Albanci su napravili
grješku, jer njihovo rukovodstvo
nema kontrolu nad naoružanim

ljudima. Oni razlikuju jeli govoriš
albanski ili ne govoriš albanski.
Ako ne govoriŠ albanski ti nisi
Alabanac ti si Srbin za njih i to ne
valja. Teško njima možeš dokazati
da to nije tako. Bosanci su bili svi
na strani albanske borbe. Svi tamo
što ih je bilo i ljudi iz Plava i
Gusinja, Sandžaka itd. Svi smo mi,
kako se sprotski kaže, navijali za
njih, za Albance u onom sukobu
od prvih daria. Međutim, dogodilo
se da neki naoružani ljudi, da li su
provokatori ili su neki ljudi koji
nemaju svijesti o tome što je što.
Progone naše bošnjačke porodice.
Mi smo bili iznenađeni time, ja sam
nakon toga otkazao posjetu
Kosovu iako sam trebao tamo da
idem. Također, Taći je trebao da
dođe u Bosnu, međutim, taj njegov
dolazak je odložen. Razgovarat
ćemo sa njim prvom prilikom, ako
on može da kontrolira ljude. Ali, ja
ne znam da li to on može i kada bi
htio. Mislim lično da je opošten
čovjek, ali je pitanje koliko je u

stanju da kontrolira situaciju?! U
tom pogledu stanje na Kosovu sa
tom vojskom je drugačije nego što
je bila naša vojska. Mi smo
kontrolirali našu vojsku i naše su
se naredbe slušale iz Sarajeva i
ako su išle u opkoljeno Goražde i
opkoljeni Bihać . I mi smo na taj
način smjenjivali komandante iz
Sarajeva, što znači da smo imali
kontrolu nad vojskom, tu je razlika.
Oni to, međutim, nemaju i ne znam
o čmu se tačno radi i ne bih želio
da ovdje procjenjujem o čemu je
riječ. Ali, uglavnom razlika između
naše i njihove vojske je vidljiva i
naša je vojska bila potpuno
disciplinirana vojska iako smo na
kraju rata imali 230 hiljada ljudi.
Imali smo desetine divizija, brigada
itd.,ali smo imali kontrolu nad njima

Pripremio:
Esad R. KRCIĆ

A

AKO STE IZBJEGLICA '"~Ia~AKO tELITE POeETI RADITI
AKO STE VEĆ KRENULI SA NEKAKVIM MALIM
PRIVATNIM .IZNI~M

OBRA TITE NAM SE,
JER MI VAM SIGURNO
MOŽEMO POMOĆI

DO KREDITA - BEZ KREDITA
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*** SabaH BIRA

I

NAGRADJUJE PRVj: JRI LJEPOTI
NAGRADOM MISS DOBIJA $300, P
$150 A DRUGA PRATILJA $100 "
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ULAZ $20.00

U CUENU JE URACUNATA I
VEČERA
~

TOMBOLA - NAGRADE SPONZORA:

~'

AVIONSKE KARTE NEW YORK - SARAJEVO - .'
NEW YORK; TELEVIZORI; ELEKTRONSKI ~IJ
RIJEČNICI; ZEPTER POSUDJE; TELE;
~,
ĆURKA; KORPE PROIZVODA; ULAZNICE ZA ~,
f41f,
KONCERT...
·
.1 JOS MNOGO TOGA
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I ČESTITKE

SabaH I

Uz stoti broj "SabaH-a"
Prije svega, pozdrav i merhaba na
sve atiri naše bošnjacke strane, kao
i svim onima koji su dobre volje. Baš
kao što vaktile bijaše u drevna
bogomilska vrmena. Maksus i od
srca sleam, a i šešir do zemlje, ovim
vrijednim "SabaHlijama ". Izdr mste
svih stotilIu brojeva! Velik napor,
velika }!rtva, koju mogu podnijeti
samo "ludi" i llesebiĆlli rodoljubi, a
njih se uvijek Ila&, u svim narodima
i u svim vremeIIima, jer bez takvih
Zemlja se ne bih okre mia, a
pogotovo ne naša "zemljica" Bosna.
Hvala! Priznanje! I još jednom kapa
do zemlje!
Ono što je Maksim Gorki bio za svoj
ruski llarod u ona prekarna
staljinisticka vremena, to je SabaH
postao za Ilaš raštrkani bošnjacki
svijet, mada taj svijet, aš~ nego
rije&, Ile osjem ulogu ove baklje
koja pred njim svijetli i pokazuje mu
put kojim krenuti. Gorki je u svoja
vremena postao institucija
poni.kllog ruskog svijeta baš kao i
SabaH dallas za nas Bošnjake.
Hvala za inspiracije i informacije,
kao i za pregršt bola, koji se uvijek
zgra u mojoj bogomilskoj duši kad
se suoa s mrkim našim bošnjackim
vrmenima. Po trnju ka zvijezdama,
ka.k se; a niti se je ikoji narod,
ikada, ujedinio i oslobodio bez krvi i
mra. Budimo u to uvjereni i krenimo
naprijed, jer 2ivjeti se mora.
Maksim Gorki nije pohatbo nikakve
velike škole, ali je ipak napisao
knjigu: "Moji univerziteti". I vi,
..
sestre i bram, SabaHlije, i po Bosm l
po }!rtvi, pišete velju knjigu naših
politickih i narodnih univerziteta.
SabaH je, kako rekoh, postao
institucija koju treba ne samo
uzdrmti, nego joj dati i snagu da na
spredstavlja pred vanjskim, a i .
našim, svijetom. Pratim, evo, novmu
i njen mua!i uspon od samih
poataka, pa ju i osobno osjemm.
Dragi urednici, ono što ste vi danas,
J·a sam to bio, a i još uvijek jesam.
Zato znam i divim vam se. D rago ml·
je da se nešto i od mojih prijedloga

prihvatilo, pa me to i osobno ve.k uz vašu i
našu sudbinu. SabaH je veliki i nagli
uspon od jedne male i neznatne novinice u
bošnjacku novnsku instituciju, samo u
I
stotinu svojih brojeva. Nastavite s
razumom i gradite na temeljima uma i
srca. Ne dopustite bilo kakvu kontrolu, a
isto tako ne dozvolite ni sebi kontrolirati
bilo koga. Samo neprijatelji jedne
samostalne i jake BiH serviraju nam
sirenske glasove o bošnjaštvu jedino
muslimanskog opredjeljenja. To je njihov
"trojanski konj" kojeg se mi moramo
rovati i nedopustiti ga u našu sredinu. Rat
za slobodu BiH je uspješno završen.Istina,
ne bez velikih }!rtava. Slava neka bude
onima koji slobodu platiše za sve nas. A
sada je vrijeme obnov~ i ujed~nje~!a kO!ega
l
trebamo graditi na nasem zaJedmstvu l
velikim djelima, koja anismo skupa, u
drevnoj našoj prošlosti. U protivnom
slu roju, }!rtva, velika i ogromna, za
slobodu BiH, mogla bi biti uzaludna.
Nikada ne zaboravimo da je BiH
domovina svih nas koji ju volimo i koji
pri.kljkujemo njenu osebujnu i uspješnu
buduarsot.
Dragi moji Bošnjaci po svim kutiama ove
naše plemenite zemlje, svih vjera i svih
uvjerenja, uzmite ove moje rijea srcu i
uanite svoje.
Uredništvo je SabaHom polo2ilo svoj obol
na }!rtvenik domovine, a sada je na nama, I
dragi atatelji, da damo svoj. Ne
zaboravimo da je SabaH tu radi nas i zbog
nas. Samo jedan rodoljubivi i masovni
izbor pretplaavanja na novinu
demonstrira našu pripadnost, našu
odgovornost, naš udio; i simbolizi~~ .
povratak "zemljici" Bosni. Uredmstvo Je
svoje kazalo, a sada je izbor naš. I neka on
bude jedan snami, glasni i historijski DA
za narod i zemlju Bošnjaka. Hvala!
Još jednom astitam i .klim svako dobro
svima vama u uredništvu, kao i svima
onima koji pomogoše na bilo koji naan;
svim suradnicima i svim radnicima.
Hvala! Velika i od srca hvala svima!
Sretno u novi milenijum i u novih hiljadu
brojeva!
Jozo Vrbić,
"Bošnjanin dobn."."
IZ zem I"ce"
JI
Bosne

Blagoslov za stotinu SabaH-a
Stotinu puta vam hvala,
što nam "SabaH-om" otovriste oči
Skinuste sanjivi veo
sa duge sumorne noći
Amanetom didova i nana
da SabaH-om grijemo dane
Ko jutro poljupcima rosnim
ogoljele beharli grane
Bošnjačkim

srcima u Bosni
i tuđem dalekom svijetu
Da u "SabaH"-u pronađu Sebe
ko savjet u Božijem adetu

A svijetu da čuje i čita
iz SabaH-a u 21 vijeku
Kako se sva ljubav svijeta
slila u jednu jedinstvenu rijeku.
Hvala Allahu Dželešanuhu
što dar nam u "SabaH"-u dade
Da ruši nepravde i zlobe
a nevinim budi nade.
U "SabaH"-u ćemo naći svoja jutra
i sretan put u novi Dan
Sa Suncem što se rađa ostvariti snove
što nam ih donese večernji san.

Sabahlije Wermonta

P.S.
•
SV k " ' ? ? ?
A šta poželjeti gospodmu
u nJI ...
...da prvenac raste, oženi sina da
ljubavi u moru istina...
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Eselamu Allejkum ,

. .

Sve najbolje povodom izlaska lOO-og brOja SabaH-a I d~
još dugo traje želi porodica

~ =-- =-- =-- =--
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I ČESTITKE

SabaH I

~A~~~t~~'E::-:::I~~IIr2:.1~1r:Pisamo sam, danas se zna, utvrđeno je SabaH je
naš, SabaH smo mi
SabaH-u, NJEGOVIM ČITAOCIMA IONIMA

KOJI U NJEMU PIŠU
'_~"'_1~"

•

..

povodu 50-tog broja. Danas pišem za 101 broj. Velika je to
daljina, 51 hefta, jedna godina, oko 360 dana.
Jesmo li u to vjerovali? Nadali smo se, radili smo da se to
dočeka i eto došlo je. U pedesetom broju napisao sam da
nam SabaH treba, danas treba da povučem da mi tebamo
vas čitaoce, bez vas SabaH bi izgubio svoj smisao, svoju
namjenu ulogu u našem životu. Vi čitaoci dali ste razlog
SabaH-ovom izlaženju, da ga ne kupujete. Da ga ne čitate,
SabaH bi prestao da izlazi, glas Bošnjaka bi se manje čuo.
Žrtva i rad izdavača i urednika ne bi bila prihvaćena, njihov
rad ostao bi nena građen. Istorija bi zabilježila SabaH kao
pokušaj idealista u jednoj još ne sazreloj sredini. Hvala
Bogu, hvala vama čitaocima SabaH je pojava koja traje ija
vjerujem koja će trajati, opstati. SabaH je naš ponos, SabaH
se ponosi nama koji ga čitamo, kupujemo, oglašavamo se
preko SabaH-a.
Mi Bošnjaci, ovdje u New Yorku u USA i Kanadi
prestajemo biti gomila ljudi, jedinke koje nestaju, mi smo
zajednica koja se organizira, učvršćuje i živi svojim ciljem,
a taj broj je zbir svih nas. SabaH nas povezuje. Donosi nam

Dr. Nedžib Šaćirbey

·7vr~,",~~~7'i·~

• .I-rr n''1-I-rl-rlTI I I I I I I .... '1' I .'~
~

!II

e

vijesti o našoj Bosni i Hercegovini, nama Bošnjacima,
našoj borbi i našim stradanjima, našoj prošlosti i našem
danas, o našoj vjeri u naše sutra. U SabaH-u se nalaze
vijesti i o nama ovdje te preko pisane riječi, primjeraka
lista koji se šalju i koji se nose u Bosnu. SabaH se čita i na
internetu, Bosna čuje o nama. SabaH nam treba . Trebamo
one koji pišu u SabaH-u, trebamo one koji ga čitaju,
trebamo one koji sa SabaH-om žive - a to smo svi mi
Bošnjaci Amerike, Bošnajci Bosne i Hercegovine,
Bošnjaci svugdje u svijetu. Znamo se bolje čujemo jedni o
drugima. Počeo sam sa priznanjem čitaocima SabaH-a
onim koji su prihvatili njegovo rađanje . , SabaH-ovu pjavu
u New Yorku, USA, Kandi, svugdje u svijetu trebalo je
pretvoriti u život, postojanje. Lakše je pisati kada se zna
da se to čita, lakše se žrtvovati kada se prihvata. Izdavač i
uredniđtvo SabaH-a i njegovi saradnici zaslužuju naše
hvala i priznanje. Ponosno izražavam zahvalnost SabaH-u
i onima koji ga čine.

Eselamu Alejkum dragi prijatelji,
Od srca vam čestitam 100-ti broj naše
SabaH-a. Molim Svemogućeg da vam podar'
dobro zdravlje i svaku sreću ijoš veći uspije
u SabaH-u, a za dobro svih nas što sad
živimo daleko od naše drage domovine.
Posebno se zahvaljujem glavnom urednik
gopsodinu ŠUkriji, kao i mome dobro
prijatelju gospodinu Rašidu na njegovim vrl
uspješnim intervjuima i komentarima.
Isto tako puno hvala gospodinu Gušiću koj'
vrlo lijepo piše o životu, radu i velikog alima
rodobljuba i gazije, rahmetli Ibrahima ef.
Halilovića.

Molim Svemogućeg da vas sve nagradi z
dobro koje činite za nas Bošnjake sada
Americi.
Puno vas sve selamim. Vaš saradnik i vjern'
stalni čitatelj - pretplatnik
Mumin ef. Garibovi '

Poštovani gospodine Šukrija Džidžoviću ovim putam želio bih da
ti se zahvalim na tvojim ustrajalim putem za borbu istine u Bosni
i Hercegovini, te lijepim člancima o životu u Americi. Posebno
bih istakao dopisnike gospodu Bedrudina Gušića i Nuhanovića.
Tvoj list redovno čitam na internetu, a bio sam tvoj čitalac prije
nekoliko mejseci. jednom sam čak bio i tvoj dopisnik iz Vermonta.
Ujedno ti želim čestitati l00-ti broj SabaH-a i želim ti mnogo
uspjeha u budućem radu. Neka ti je berićetan stoti broj SabaH-a.
Tvoj vjerni čitalac
Hidajet Lendo.
--_._----

BELLA ADELINA"S

Vlasnici: braca Radoncic .

~STAY~~T

62 CI-nJR..CH AVE
Brooklyn" NY

Tel: 718-851-8550
Otvoreno-7 dana u nedelji
Po' Ut' Sr' Ce :od 8am do lam
Pe' Su' Ne :od 8am do 3am

NudImosve vrste jela fz-._
[
asortimana domace kuhinje I .
' . ' .
I od pasulja, preko pita do
~ulJo Subrahl.l.n~vlc

l ·br·h
fl

JI

..

rt

t

specija I e a

Kuhar-Specijalista

/ Sa 15 godina iskustva

-------------------
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liMIGRACIONA PITANJA

SabaH

Danas na va~~ pitanjoodgovra: DEBRA GILMORE-

... ,

Executive director

PITANJE:
Izgubila sam I -94 pa ne znam šta da radim. Mogu.li da je vratim i
ako mogu kako da to učinim.
R.

ODGOVOR:

Lokmić

Draga Remzija,
Vi bi trebali da se obratite Vašem Imigracionom Centru u Floridi koji
& Vas obavijestiti o tome šta dalje treba da radite s obzirom da Vaš
glavni Office za rješavanje ovakvih pitanja nalazi se u Nebresci. Samo
da znate Vaš sluiilj & malo dulE potrajati.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PITANJE:

IMIGRATION
ADVOCACY
SERVICES
24-40 Steinway
Street LIC, NY

Zovem se Kemal Bajagilović
ovdje sam sa familijom. Mi
smo stigli ovdje iz Njemačke,
21.2.1997. godine. Tu smo
stigli na garantno pismo,
sasvim
legalno.
21.
septembra 1998. sam podnio
zahtjev (application to adjust
to permanent resident
statuds) kako mi kažemo

zelenu kartu. Oktobar 15. Telefonom sam se obraćao u
1998. godine dobio sam servis ali tamo dobivam
dokumenta je sve u redu sa odgovor sa automata koji je
zahtjevom i da to traje 208 uvijek isti (vaši dokumenti
do 238 dana. Taj termin je su u redu) i to je sve. Par puta
istekao početkom juna sam išao u Federal bilding i
mjeseca a ja još nisam odgovor je uvijek isti žao
dobio termin za intervju, uz nam je kad vas obavijeste tad
napomenu da sam u će te znati, itd bez
februarau tekuće godine to konkretnog odgovora.
Bajagilović
jest dao otiske prstiju. Kemal

11103
Tel: 718 956-8218
Fax: 718 274-1615
NOC KOJU
NE SMIJETE
PROPUSTITI

ODGOVOR:
sigurno istina. Ali problem je u tome
Dragi Kemale,
Kao što vidim Vi ste Vaše obavili što u zadnje vrijeme za zelenu kartu
tako da nije problem u Vašim se ne ii!ka 208-238 dana već540-580
papirima. Kada Vam je INS rekao dana. Tako da se nemate šta sekirati.
da je sve u redu i u procesu to je Oni & dod, ali ne uskoro.

Badio Musll....asld Glas
Isla.slce ZaJednlee
SVAKE SUBOTE

FM 91.5 Mz
od JI:e&4Jf. 11:38JUf

r:*
'-.:

za sve informacije

nazovite na:

Tel: (718) 726-5258
Bepp: (917) 564-4344

r*
'-.:

Ulaz samo $15.00
II

GOLDEN PHEASANT"

Nedjelja, 5. Decembra '99 u 8:00 P.M.
* Zabavljaće vas
poznati i iskusni D.J. Edin
jedan od najboljih disk-jokeja naše muzike! *

*Sa najnovijim hitovima zabavne i narodne muzike.
Sa njegovim specijalnim "sound &light"
i high tech efektima *
32-08Broadway, Astoria, NY
Tel: (718) 575-3587
Kolenović Zeko
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Eetaeo Inc,

proizvođač

LANGUAGE TEACHER

products i SabaH ima čast da vas pozove na:

LANGUAGETEACHER® ESC600T

ENGLESKO~BOSANSKI ELETRONSKI RIJEČNIK
sa mogućnoŠĆu govora I poslovnim
rokovnikom od 128K

Veliko reprezentovanje novog modela ESC600 Prvi
Koje

riječnik
će

koji govori bosansko - enleski jezik.

se održati u Crzstal Palace, 31-09

Broadway, Astoria, NY Novembra 21 u 6 sati poslije podne (u toku naj zabavnije zabavne večeri).
Mi vam nudimo poseban popust za ovo veče i uz
svaki prodati riječnik vi ce te dobiti stereo slušalice
i još jedan poklon (broj riječnika biće ograničen).

Gdie? -

Crystal Palace, 31-09
Broadway, Astoria, NY

Kada? -Novembar 21 Nedjelja 6 pm
Ka ko? -Donesite ovu reklamu i novac
na ECTACO promocijoni sto.

Free

CD

CD so Language Teache r'" 98
za Windows 95/ 98/ NT
i program za komunikaciju
PC-Veza za Windows 95/ 98/ NT

Za Narudžbine pozovite
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SabaH
Intervju sa doktorom Vladimirom Ticom: "Inovacij e i patenti su moj život"

UKOLIKO SE BRZO
,
, NE IZNAĐU NOVI IZVORI
ENERGIJE DOCI CE DO VELIKE SVJETSKE
KATASTROFE
Za pet godina voda kao gorivo
Intervju vodio: Rašid Nuhanović

[liI

oktor Vladimir Tica rođen je
u Sarajevu 1930. godine
odrastao u Švicarskoj . Stekao
zvanj e doktora fi zike na Univerzitetu
u Švicarskoj , magisterij u elektromehani č kom
in ž injeringu na
Univerzitetu u Štutgartu u Njemačkoj
gdje j e i diplomirao na Elektrote hničkom
fakultetu. Ima 375
odobrenih patenata uključujući Solar
Cell Coating System, Core Memory
u automatskom sastavljanju,
silikonska ćelija za izučavanje i
skeniranja. Radio je i u saradnji sa
drugima na četristo dodatnih izuma
sa kojim raspolaže Američka vlada
(NASA). Takođe on sada raspolaže
sa više izuma za koje još uvijek nije
dobio odobrenje a to su: optički
kompjuter procesor, ćelija za
sterilizaciju kompjutera, platforma
telekomunikacija, minimalna cijena
lansiranja satelitskog sistema. Ovih
nekoliko patenata je sada u fazi
odobrenja. Doktor Vladimir Tica je
1995. godine bio predsjednik MedPro computer Corp., koji je stvorio
medicinski kompjuter budućnosti
koji je u skladu sa specifikacijama i
zahtjevima Američke vojske, i uz to
što je najvažnije je jedini kompjuter
koji je moguće potpuno sterilizirati.
To znači da će taj Med-Pro computer
biti dostupan svjetskom medicinskom
tržištu. Od 1991. do 1995. godine
radi kao konsultant u TICA CORP. u
znanstvenom istraživanju i razvoju a
od 1983. do 1991. godine Vortex
Wind Power, Inc. kao predsjednik
kompanije na ostvarivanju i razvoju
energije vjetra za Američko tržište.
Prije toga je bio predsjednik Solar
Energy Innovations Corp. gdje je
razvio postrojenje za sunčanu
desalinizaciju za Pakistan pod
sponzorstvom UN i Svjetske Crkvene
Organizacije, a od 1973, do 1977.
godine radio je na električnom i
elektronskom istraživanju i razvoju
za međunarodne kompanije. Od
1960. do 1966. Radio je u Američkoj
vladi (NASA) Space Centar. Radio je
kao naučni radnik i član tima Dr.
Werner Von Braun s za lansiranje
satelita za sistem praćenja na radaru
Sunčeve ćelije i pripremu misije
APOLO na Mjesec. Takođe je bio
izabran za predsjednika Instituta
Izumitelja i di zajnera
Institut je
formiran da pomogne malim
investitorima i dizajnerima da razviju
nove proizvode i da ih uspješno
plasiraju na tržište . 1986. je izabran
za čla n a Komiteta Nobelove nagrade
da. bi kao takav išao na turn eju po
dvanaest evro pskih zemalja i
istraživao opasnost zbog ispusta
velikih k o liči n a crni h materija na
velikim visinama koje izbacuju
avioni na visini od 40.000 feet-i.

Veliki dio tih materijala ostaje na

razgovarati i predstaviti neke njegove

satove i televizore. Ali , nisam uspio
da nađem neke naše ljude preko kojih
bi realizovali određene inovacije.
Pokušao sam dva-tri puta, ali nisam
uspio da ih naučim tu malu
industriju, jer je sigurno da bez
industrije i izvoza ni jedna država ne
može živjeti danas."
SabaH: Kada ste Vi došli u

Dr. V. Tica: U Ameriku sam
došao 15. decembra 1960. godine.

Dr. V. Tica: Ako radiš u državnoj
firmi sve što ispatentiraš nije tvoje, to
je državno. Ja sam radio u NASI i
tamo je preko 300 mojih patenata sa
kojima NASA raspolaže. Ja na njih
nemam nikakvih prava, jer ako radiš
za državu moraš da potpišeš da sve
što ti naučiš i izučiš je državno
vlasništvo.

SabaH: Gdje ste živjeli prije
Amerike?

SabaH: Uglavnom
Vaši izumi?

Dr. V. Tica: Ja sam živio u
završio fakultet u
Štutgardu i u Njemačkoj sam stekao
prvo moje radno iskustvo . Tamo sam
radio šest godina. Njemci su me
izbacili iz svake fabrike gdje nisam
htio dovoljno da radim. Jer sam ja
uvijek tražio da u svom poslu više
upotrebljavam glavu nego ruke.

Dr. V. Tica: Jesu, uglavnom tu je
samo moje ime što nije važno kada ja
nemam pravo na pare od tih izuma.
Međutim , od 1969. do danas najviše
sam radio samostalno. Radio sam na
mnogim poslovima a najviše na
iskorištavanju vjetrovske energije
putem vjetrenjača. Proizveo sam
najbolju vjetrenjaču na svijetu koja
može da radi i zimi i ljeti. Te
vjetrenjače
se danas prave u
Holandiji i Belgiji i prodaju se u
vrijednosti oko 2 milijarede godišnje.

Ameriku?

Njemačkoj

DOKTOR VLADIMIR TICA
velikoj visini i u zraku. Ovo stvara
crni oblak koji blokira radijaciju
Sunca i stavra određene poremećaje u
atmosferi. Na osnovu ovih nekoliko
podataka o našem sagovorniku
možemo zaključiti da se u svakom

ZA RADNIM STOLOM
patente i ideje našim čitaocima.
Neposredno prije nego što smo prešli
na ovaj razgovor naš sagovornika
nam kaže:"Radio sam puno patenata
u Americi na polju alternativne
energije (sunčane i vjetrosvke) i za

SabaH:

Znači

određenu

Vi ste ipak
radnu disciplinu
stekli
u
Njemačkoj?

Dr. V. Tica:
Svakako jer Njemci
stvarno imaju
vel i k u rad n u
disciplinu.
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SabaH: To vam
je
svakako
koristilo
u
kasnijim vašim
poslovima?

effective 5}'Sfem ln the

world.

slučaju

radi o jednoj nesvakidašnj oj
i inovatorujednom
čovjeku sa kojim vrijedi

ličnost i, naučniku
riječju

izgradnu ku ća. Uspio sam
Japance kako se pravi kuća za
dva dana i Koreance kako da prave
brzu

naučiti

SabaH: Možete li nam reći
koliko ste Vi patenata
napravili?

Dr. V. Tica:
jest i nije. Danas mi
ne koristi, ali tada
mi je koristilo. Ja
sam stvorio svoju
vlastitu disciplinu i
ovladao
sam
naukom koja mi
treba za moj posao
danas. Danas ja
držim predavanja i
učim mnoge ljude
po svijetu kako se
podiže
mala
industrija. Posebno
bi tu i s tak ao
Koreanee i Japance.
Nekad mi one plate
3.000 do lara za predavanj e od dva
sata.
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SabaH: Dakle vjetrenjača
mi izgleda kao jedan od
najačih Vaših patenata?
Dr. V. Tica: Jest.
SabaH: Možete li da kažete
šta sa ovim patentom
možete pomoći i našoj
zemlji i da li ste nudili te
Vaše patente nekom sa
prostora ex Jugoslavije?
Dr. V. Tica: Jesam upravo sam
ovih dana razgovarao sa odgovorinim
ljudim iz Rade Končara iz Zagreba.
Cilj nam je da stvorimo: USA Končar i da Končar pravi te
vjetrenjače gdje bi ja imao 50 % od te
kompanije. Oni bi taj proizvod
odnosno tu vjetrenjaču prodavali
nama, odnosno američkom tržištu.
Meni ta vjetrenjača ne treba samo za
Hrvatsku treba mi i za ovdje.
Klintonova administracijaje naglasila
da će od danas do 20 10 godine
upotrijebiti 20 milijardi dolara za
Vjetrovsku energiju u Americi. deset
posto američke struje će se
proizvoditi sa vjetrom. To znači da su
ogromne šanse u ovoj ob lasti za
posao. Sve centrale koje sada
upotrebljavaj u ugalj treba da se ukinu
i da se vj etar uspostavi kao glavni
proizv o đač vj etrovske energije. Štaje

jRAZGOVOR S POVODOM
sada osnovni problem? Problem je
što većina tih vjetrenjeača koje se
sada uvoze u Ameriku ne mogu da
proi zvode struju u sjevernim
dijelovima Amerike gdje je najbolji
vjetar. Ja imam jedinu vjetrenjaču na
svijetu sada koja može da radi i po
snijegu i zimi. Ustvari ta vjetrenjača
se počela praviti za vrijeme ex
Jugoslavije za Velebit. Tada smo
napravili veliki projekat
a
crnogorska firma Boris Kidrič iz
N ikšića je bila angažovana na tom
projektu. 70 ljudi je radilo na tome.
Mi smo htjeli da na Velebitu
napravimo od 30 do 300 megavata
sistem proizvodnje električne
energije. Međutim, došao je rat i za
sadaje izgubljen taj projekat.ltalijani
su ustvari trebali ogromnu struju. Mis
mo htjeli da pumpamo vodu na
Velebit iz mora sa vjetrom i da se tu
napravi ogromno jezero i sa tog
jezera da se spusti voda dole, da se
napravi hidrocentrala. Takođe postoji
i jedna centrala kod Zadra koja nema
dovoljno vode i koja ne može da da
određeni kapacitet kada najviše struje
treba ljeti oni te struje nemaju. Moja
ideja je sada da se voda pumpa gore
nazad sa vjetrom jer oni imaju dobar
vjetar. Ustvari najbolji vjetar je u
Dalmaciji. Mada ima dobrog vjetra u
Bosni i Hercegovini na Bjelašnici.

TWIN FISH

SabaH
p o m i r i t i
raščistiti

sistemom
Kad sam ja prije rata
jednog velikog
jugoslovenskog
političara
pitao:"
Kako ti imaš sve
ovdje kuće, vile, auta
i tako dalje?" On mi
je odgovri o: "Ovo je
sve državno i ja
samo to koristim."
Na takva pitanja
ovdje u kapitalizmu
odgovaraju:" Ovo je
sve od kompanije", i
nema velike razlike
među
"velikim"
ljudima
u
kapital izmu
i
komunizmu. Oni sve
imaju. Bosna mora
DR.V. TICA: U SLOBODNO VRIJEME RADO SVIRA KLAVIR
racionalnije koristiti
brzu gradnju kuća koje izgledajujako
relativno dobru tehniku dobre ljude,
prirod na
b o g a t s t va.
lijepe i na taj način bi se pomoglo
dobre inžinjere tako da bi oni mogli
U z m i t e
N e r e t v u ,
prihvatiti neku proizvodnju. Amerika
kada
sam
tamo
bIo
ljudima kojima je ovaj rat uništio
kuće da na brz i jeftin način uđu u
danas uvozi rl 000 produkata iz Kine
o g r o m n e
p o v r Š i n e
svoje kuće.
i čitavog svijeta. Bosanci mogu danas
pod grožđem propadaju. Niko ne zna
da izvoze 2000 proizvoda za Ameriku
kome ta zemlja pripada. Hrvati
ako se probude i počnu da rade. Oni
takođe imaju problema. Zamislite da
SabaH: Znači Vi imate
ne smiju da zaborave da je
oni izvoze grožđe u Hrvatsku i
rješenje za BiH kako da na
k o m u n i z a m
d a n a s
paradajz. Oni mi kažu jeftinije je da
umro i oni moraju
uvezerno nego ovdje da proizvodimo.
postati ili kapitalisti ili
da izgube sva moguća
SabaH: Kakva su Vaša
znanja koja imaju.
iskustva sa Hrvatskom što

SabaH: Možete li
od
te
2000
produkata
da
kažete neke?
Dr. V. Tica: Pa
recimo
malu
vjetrenjaču mogu da
izvoze ovdje. Novi
automobil kao moj
patent mogu napraviti i
tu ne treba velika
investicija treba samo
znanje.

Bosanci još uvijek ne
gledaju na taj vjetar i možda je još
prerano sa Bosnom govoriti o tome.
Ljudi se u Bosni moraju probuditi i
moraju se okrenuti proizvodnji.

SabaH: Da li ste Vi nešto od
svojih patenata nudili Bosni
i Hercegovini?
Dr. V. Tica: Jesam. Kompletnu
moju dokumentaciju patenata dao
sam ambasadoru Muhamedu
Šaćirbegoviću i pripremio sam mu
jedan primjerak za gospodina
Izetbegovića.
Ustvari prije toga
razgovarali su sa mnom neki ljudi iz
Washingtona iz Američke
administracije koji su od mene
zahtijevali da poslije rata u Bosni ja
pomognem BiH. Tada su oni obećali
da će ubaciti pare u BiH i da se na taj
način pomogne da se Bosna okrene u
pozitivnom pravcu. Do danas mi na
tu moju ponudu još uvijek niko nije
odgovorio.
istaći

SabaH: Možete li
Vaših
neke
od
ovih
patenata koje bi mogle
koristiti u ovom momentu
Bosni i Hercegovini?
Dr. V. Tica: Ja naj vi še vjerujem da
bi om mogiJ koristiti mOJ patent za

korejskog predsjednika sam dobio
nagradu i zlatni sat.

komunističkim

se

Međutim,

sa

jedan jeftin i brz način
riješe pitanje stambeni
prostor ljudima koji se
vraćaju u BiH. Možete lu tu
tehnologiju objasniti u
najkraćim crtama?
Dr. V. Tica: Već se u Americi ta
gradnja se primjenjuje jako mnogo.
Provo se napuše jedan balon, oko
njega se postavi željezna armatura i
to se preš prica sa cementom. Čeka se
48 sati da se cement osuši , onda se
balon ispuše, još jednom se prešprica
cementom da se to sve pokrij e pa se
prešprica sa pjenom da se dobije
izolacija. l još jednom se prešprica sa
cementom
lonada se obično
upotrebljava specijalna plastika
kojom se to pokrije da cement ne bi
apsorvirao vodu i to je sve. Kuća je
gotova. To je vrlo jeftina i brza
tehnologija. Poslije temelja za
nedelju dana se kuća završava. Tom
tehnologijom se mogu osposobiti i
naučiti ljudi za pet dana da prave te
kuće. To je samo jedan od mojih pet
načina izgranje kuća U Japanu smo
napravili kuću u fabrikama i na
svakom kamionu se prebacuje jedna
soba i to se smontira zašarafi šarafi ma
i za dva dana kuća je gotova. To je
kombinacija željeza cementa i stakla.
To sam ja učio Japance još 1966 i
1967. godine. Bosanci imaj u

SabaH:
Ovaj
automobil
je
jedan Vaš novi patenat koji
još uvijek nije proizveden u
svijetu?
Dr. V. Tica: On je napravljen isto
kako se avioni prave sa anikom zalijepi se osuši se i sastavi se. Sve je
u komadima napravljeno i kasnije se
sastavi. Taj automobil koristi samo
gas kada stoji. Inače je na električni
pogon, znači gas koristi ukoliko je na
dugom putu i kad mu treba sat dva da
napuni bateriju pa da vozi dalje. 120
do 130 milja on može da ide sa
jednom napunjenom baterijom.
SabaH: Šta Vi još nudite
Bosni i Hercegovini od
Vaših patenata?
Dr. V. Tica: Ne možeš im ništa
ponuditi, jer niko ne čuje. Nikoga ne
interesira. Oni se moraju prihvatiti
rada, ako se ne prihvate rada izgubiće
i ono što imaju. Mnogi Bosanci su
radili u Njemačkoj naučili su tamo
disciplinovano raditi. Oni ne trebaju
samo od Njernaca učiti neka
pogledaju šta se danas radi u
Slovoeniji. Danas Iskra izvozi u
Ameriku oko milion generatora.
Zašto Bosna ne može da ih napravi?
m o r aj u tamo
L j ud i se

tiče

patenata?

Dr. V. Tica: Imao sam kontakt sa
njihovim vrhunskim privrednicima.
Primili su me jako dobro. Oni svi
hoće da zarade pare i da se bave
nekom proizvodnjom što je u stvari
dobro. Dalmatinci neće Oni rade
samo preko ljeta bave se turizmom.
Međutim, njihov problem je što im
mladi ljudi odoše i nema ih na
otocima a stari ljudi umiru i otoci
ostaju prazni. Neki otoci nemaju
doktora a doktori figuriraju po
Zagrebu idu u Njemačku i Francusku
i čitav svijet a na otocima ih nema.
SabaH:
Šta je
Vaša
preokupacija u posljednje
vrijeme i šta su Vaši
posljednjii patenti?
Dr. V. Tica: Još se uviejk
zadržavam na vjetrenjači
vjetrovskoj energiji.
SabaH: Ja sam večeras
vidio i jedan novi projekat
za ribu.
Dr. V. Tica: Sada radim najveći
projekat u životu. To je ribnjak sa
restoranom gdje bi se trebalo
proizvoditi pola milion kg ribe i
restroan sa 300 sjedišta. Mi ćemo
napraviti novi Mek Donaids. Ja
vjerujem da će taj posao biti jako
veliki i Američka vlada će pomoći
finansiranje ovog projekta.
SabaH: Proizvodnja ribe po
ovom projektu biće jeftina?
Dr. V. Tica: Jedan kg proizvedene
ribe će na ovaj način koštati samo 70
centi.
SabaH: Gdje je najviše
realizirano vaših projekata
odnosno patenata?
Dr. V. Tica: U Korej i i Japanu Od
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SabaH: Ja ne mogu a da
Vas još jednom ne upitam
Kada ćete ići u Sarajevo?
Dr. V. Tica: Prije desetak dana
sam bio u Hrvatskogj. Tamo sam se
sastao sa Štambukom poznatim
hrvatskim biznismenom. Govorio
sam mu da je moja želja da idem u
Sarajevo. Međutim, onje želio da ide
u Banja Luku i tako sam se razbio.
Svakako ću ići u Sarajevo. Ja tamo
imam dosta mojih starih kolega i
želio bi ih vidjeti.
SabaH:
U
toku našeg
razgovora pogledao sam i
jedan film koji govori o
angažovanju
vrhunskih
američkih
naučnika
koji
rade
na jednom vrlo
interesantnom projektu .
VODA KAO GORIVO. Možete
li
nam
malo
pobliže
objasniti o čemu se ustvari
to radi?
Dr. V. Tica: Sami Kinezi troše
danas jednu tonu uglja po svakom
svom stanovniku. Tako da sama Kina
potroši 1,2 miliona uglja godišnje.
Znači Kina se guši tim zrakom jer se
tamo ugalj upotrebljava kao gorivo i
ogroman procenat ljudi u Kini ne živi
više od 50 godina. Oni umiru jer
plućne bolesti su jako velike. Mi
ovdje u Americi imamo isti problem
u nekim gradovima kao što je
Denver, Colorado gdje je prisustvo
ozona u augustu tako jako da 800 900 ljudi umiru od toga jer je i velika
zagađenost od
automobila. Taj
probelem takođe postoji i u Los
Angelosu. Ako mi ne upotrijebimo
neki drugi način i izvora goriva u
narednih deset godina mi ćemo imati
astronomstku katastrofu i imat ćemo
promjenu vremena u svijetu. Samo
toplinom kojom zagrijavamo naše
prostorije mijenjaju temperaturu na
zemljinoj kugli od jedan do dva
stepena godišnje.dalje proizvodnja
štetnih materija korištenjem sadašnjih
izvora energije je ogromna. Mi
imamo 4000 aviona dnevno koji lete
na 40 hiljada stopa što znači, kada
jedan avion iz New Yorka do
Londona potroši hiljade galona
goriva izbaci pet tona crnog
materijala u vidu molekula koje se ne
vide golim okom, što nije opasno za
život ljudi ali 50% od tog karbona
pretvori se u ozon i milioni tona
takvog materijala se nalaze u zraku.
Oni ne padnu nazemlju, oni se nalaze
na nekih 80 hiljada stopa visine i za
slijedećih 20 godina ako se to bude
stalno povećavalo civilizacija će da
umre što je sigurno.
SabaH:

Znači

perspektiva
voda kao

čovječanstva ~e

gorivo?
Dr. V. Tica: Jeste to je sigurno.
Kroz slijedećih pet godina ćemo
upotrebljavati vodu kao gorivo. Japan
danas troši 500 miliona dolara za
ovaj projekat. Oni će prvi proizvesti
od vode gorivo. Japanci su platili dva
najbolja američka fizičara koja rade
na tom projektu oko 500 milina
dolara. Amerikanci se sada bore za
njih.Međutim, oni se neće vratiti u
Ameriku i sada i Kinezi i skoro čitav
svijet rade na tome da se od vode
proizvede gori vo.
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Pošaljite novac
sa Western Union® za Bosnu
i pokušajte da osvojite luksuzno
putovanje kući za dvoje!*
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I MOMENTI ŽIVOTA

SabaH

o ZNANJU
"Znam da ništa ne znam" čuvena
je Sokratova izreka. Koliko samo
istine u ovako jednostavnoj, čak na
prvi pogled i banalnoj konstataciji.
Ali tek kad čovjek do sti gne
određ e ni stupanj obrazovanja,
iskustva, životne mudrosti stečene
proživljavanj em niza momenata
života, tek onda može do kučiti
puni smisao ove misli, i shvatiti
kako je pojedinac ustvari malen u
odnosu na sve ono što ga okružuje,
sve ono što je stvoreno, kao i on
sam, sa svrhom, razlogom, ciljem.
Tak onda zna koliko je znanje
širok pojam, koliki beskraj leži iza
te riječ i , koliko je ljudski vijek
kratak, prekratak, tek onda počinje
ozbiljnije shvaćati znanje i učiti, a
duboka, istinska spoznaja je još
tako daleko. Tako nedostupna i
nedokučiva.

Netko je jednom vrlo slikovito
usporedio z nanje sa malim
pravokutnikom ucrtanim na
školsku tablu. Ono što je unutar
stranica tog pravokutnika
predstavlja naše znanje, a njihov
opseg je ono što nas okružuje, što
još ne z namo, što tek treba
spoznati. I sada, što se pravokutnik
više pov eć ava , što više znamo,
povećavaju se i stranice, naš dodir
sa nepo znatim, i tako možemo
skoro do u beskonačnost, skoro, jer
do nje nikada ne stižemo, da bi
konačno došli do velike površine
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pravokutnika, velikog znanja, da
bi u tom istom trenutku neznanje,
definirano stranicama koje nas
okružuju, bilo najveće, količina
onoga što tek treba upoznati, taj
put, najduži. Ali, ma koliko svako
novo znanje sa sobom neumitno
' povlačilo nova pitanja željna
odgovora, nove nedoumice,
sumnje, istine da se spoznaju,
nikada ne smijemo prestati željeti
znati, učiti . Jer, znanje je naše
naj veće bogatstvo. Za razliku od
svih naših drugih bogatstava,
novca, imanja, stvari, ovo
bogatstvo nam nitko ne može
uzeti, oteti, prisvojiti. NaprotiV,
ono se može samo poveaćvati,
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ali isto tako i širenjem,
odnosnoo prenošenjem na druge.
Što ga više ljudi spozna, bliže smo
cilju, koji bi trebao biti svijet u
kojem će pojedinci biti učeni ,
spremni na bolje međusobno
razumijevanje,
manje
nesporazuma, problema, sukoba,
sa konačnim rezultatom u boljem
i mirnijem sutra.
Znanje je dužnost i obaveza
svakog tko vjeruje da smo tu sa
razlogom, da namje Stovritelj dao
sposobnost razmišljanja i
inteligenicje ne da bi zakržljali, već
da bi se razvijali, dolazili do novih
spoznaja, učili , rasli . Da bi
povećavajući znanje postajali
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vrijedniji, ispunjavali datu nam
ulogu na ovom svijetu, svatko od
nas drugačiju , svoju , ali sa
zajedničkim ciljem da to činimo
što bolje, mudrije, iskusnije.
Pa neka ovaj tekst bude i poziv
svima, a pogotovo mladima, da
prionu sakupljanju znanja, učenju,
da se oboružaju znanjem, jer
jedino takvi borci nam trebaju na
ulasku u novi milenijum, znanje je
jedino oružje koje nitko neće moći
pobij edi ti. Ka o što ka že stara
izreka: Pero je ubojitije od mača.
A prvi korak ka toj pobjedi znanja,
koja sa sobom nosi i pobjede na
svim drugim područjima života, je
spoznaja da zaista trebamo

svojevoljno, svim srcem, krenuti
od nas samih i učiti se, svakoga
dana, pomalo, ponešto, čitanjem ,
ra zgovorom sa raz umnim i
pametnim
sugovornicima,
razmišljanjem ,
stvaranjem
z aključaka na osnovu do sada
naučenog, iskušenog, doživljenog.
I tek onda ćemo stvarno biti na
ponos onome koji nas je stvorio,
tek onda ćemo početi u pravom
smislu riječi ispunjavati datu nam
ulogu na ovom svijetu . I razumjeti
životne istine, i znakove koje nam
Bog šalje na naš vlastiti životni put,
i pravi smisao vjere i postojanja.
Znanje, spoznaja, to je ključ koji
nam otvara vrata budućnosti .
LV.

CoIl Bosnio

32c
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* 24 hours a day, 7 days a week
* No fees, minimunis or any other surcharges
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Call 1-888-950-9501 to sing up!
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P.O,Box 927900
San Diego, eA 92192
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SabaH

Stradali bosanski zet i
punica u blizini Zadra

Nastavak sudjenja za
zlodjela u ratnom Sarajevu

Tokom pljačke u kući
kod Lukavca

Poginula
Vahida Kljako
i N asel Zernon

Optužba za
n e p rij avlj iva nje
ubistava na
Kazanima

Silovan.a
69- godišnj a

v

Mjesto nesreće: Smrt u smrskanom
"pežou"
u teškoj

saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na
magistralnom putu kod Gračaca blizu Zadra, nastradalo je
dvoje državljana BiH. Vahida Kljako (61) smrtno je
stradala, kao i njen zet Nasel Žemon, francuski
državljanin, dokje teže povrijeden njen suprug Ibrahim
Kljako (64). Smrt ove dvije osobe izazvao je direktni
sudar "pežoa", francuske registracije 9765-RW-62, kojim
je upravljao Žemon i teretnog vozila "mercedes"
registracija DU-J85-AV sa vozačem Ž. K. (46). Vozač
kamiona prošao je sa lakšim ozljedama.

SUDjENJE
BILALU
BAŠOVIĆU

Davanjem
nalaza
neuropsihijatra i balističara
jučer je u Kantonalnom sudu
u Sarajevu nastavljeno
sudjenje Bilalu Bašoviću,
optuženom za ubistvo
Hamde
Karamustafića,
vlasnika auto-škole Skala,
koje se desilo u martu 1995.
godine. Neuropsihijatar
Abdulah Kučukalić je ostao
kod nalaza kojije dao stručni
tim jos "95. godine i prema
kojem je Bašović u vrijeme
dogadjaja bio u jakom
afektivnom stanju. Prema
tom nalazu, Bašović je
afektivna osoba koja u
traumatskim situacijama
reaguje instinktivno i
nagonski sa smanjenom
mogućnošću kontrol isanja
svojih reakcija. Nalaz
stručnog timaje utemeljen na
iskazima optuženog i
svjedoka,
rezultatima
ispitivanja i kliničkog
pregleda optuženog, kao i na
medicinskoj dokumentaciji iz
koje je vidljivo daje Bašović

zadobio udarac u glavu. Taj
udarac je, prema nalazu,
izazvao disfunkciju motori ke
i percepcije. Bašović je u
svojoj ranije datoj odbrani
rekao daje ruku sa pištoljem
držao uspravno i da ga je
neko udario po ruci sto je
izazvalo
usmjeravanje
pistolja prema Karamustafiću
i opaljenje metka. Balističar
je objasnio da je usljed
udarca moglo doći do
opaljenja pistolja. Medjutim,
prema njegovom misIjenju,
prostreina rana bi se u tom
slučaju prostirala prema
dolje, a ne kao što je slučaj
kod
Karamustafićeve
povrede koja se prostirala
prema gore. Inače, prema
optužnici, Bašović je nakon
prepirke i svadje sa Hamdom
Karamustafićem izvadio
pištolj i u Hamdu ispalio
jedan metak nanijevši mu
povrede od koj ih j e
Karamustafić
podlegao
nakon nepunih mjesec dana.

Pred Velikim vijećem
Kantonalnog
suda
u
Sarajevu kojim predsjedava
sudija Muhamed Podrug,
jučer je nastavljeno sudjenje
Suadu Omanoviću jednom
od bivših borca 10. brdske
brigade. Omanović je
optužen za neprijavljivanje i
ujednom slučaju pomaganje
pri izvršenju ubistva srpskih
civila oktobra 1993. godine
urejonu Kazana na
Trebeviću. Na jučerašnjem
pretresu su saslušani
svjedoci Sabahudin Žiga,
Esad Tucaković, Omer
Tendžo i Asif Alibašić kome
je nedavno sudjeno za ista

starica u
'Itf

Sikuljama

krivična

djela, a koji je
priveden iz sarajevskog
KPZ-a. Za 3. decembar kada
je
zakazan
nastavak
sudjenja, ponovo će biti
pozvani svjedoci Armin
Hodžić, Zijo Kubat, Senad
Haračić, Husein Hodžić i
Meho Turcalo. Suad
Omanović se u optužnici
pominje u slučaju ubistva
Ane i Vasilja Lavriva koji su
ubijeni zajedno sa Milenom
Drašković.
Takodje,
zamjereno
mu
je
neprijavljivanje ubistva
Predraga
Šalipura
i
Branislava Radosavljevića.

Spriječen

odvoz ukradenih
vozila u Jugoslaviju

Uhapšeni obijači
automobila
Uspješnom akcijom
uhapšena trojka kojaje
došla iz Republike
Srpske * Kopirali
ključeve brava vozila
koje su htjeli ukrasti

iščupala brave na osnovu kojih
su planirali napraviti orginaIne
ključeve. U trenutku hapšenja
Aleksijević je pokušao baciti
iščupane uloške brava izjednog
automobila koji je trebao biti
ukraden. Uhapšeni su u
razgovoru sa policijom rekli da
su saobraćajne dozvole nabavili
Radeći na spriječavanju kradja
u Beogradu od osobe čije je
automobila u Sarajevu prezime Blagojević za 200
pripadnici kantonalnog MUP-a DEM po primjerku. Oni su u
oko ponoći izmedu ll. i 12. petak uz izvještaj o lišavanju
novembra uhapsili su Davora slobode na dalj i rad predati
Stanimirovića (24), rodenog u
dežurnom istražnom sudij i
Tuzli,
nastanjenog
u Kantonalnog suda koji im je
Šekovićima, Republika Srpska,
odredio pritvor u trajanju od 30
i
Jugoslovene
Ivana dana, o čemu su obaviještene
Aleksijevića (28) i Alena
njihove porodice.
Kamaljevića (28), obojica iz
Falsifikovane
Arandjelovca.
Nakon
prikupljenih saznanja o
saobraćajne
kradjama vozila policajci PU
dozvole
Novo Sarajevo ovu trojku
uhapsili su u ulici Džemala Pretresom njihovog vozila
policija je pronašla bjanko
Bijedića dok su se nalazili u
"golfu", registarskih oznaka saobraćaj nu dozvolu serijskog
756- A- 714, kojeg je vozio broja CP07384747 sa pečatom
Stanimirović.
Iste noći MUP- a Republike Srbije,
saobraćaj nu dozvolu sa brojem
Stanimirović , Aleksijević i
CP00338044l na ime Ivana
Kamaljević pripremali su se za
kradju dva automobila. Njihov Aleksijevića u kojoj nisu bili
podači
osim
plan je bio da ukradu "golf3", navedeni
registarskih oznaka 106- K- registarskog broja AR 177- 63
875, koji je bio parkiran u ulici ,također, sa pečatom MUP- a R
Srbije, zatim jednu turpiju
DžemalaBijedića, i "reno clio",
registarskog broja 705- A- 399, dužine 20 centimetara,
parkiran u ulici Nedima baterijsku lampu, odvijač i par
Filipovića. Prethodno je ova
rukavica.
trojka sa navedenih vozila

Šezdesetdevetogodišnja S.
M. iz naselja Šikulje kod
Lukavca prijavila je u
MUP Tuzlanskog kantona
da je tokom razbojničkog
upada u njenu kuću jedan
od dvojice nepoznatih
napadača .silovao. Starica
je, kako je navela u izjavi,
ostala i bez veće količine
zlata, dukata i šorvana, te
oko 2.000 maraka gotovog
novca. Prema njenom
iskazu datom policiji,
napad se dogodio 12.
novembra oko tri sata
ujutro. Za sada nepoznati
napadači isključili su struju
na obližnjoj trafo- stanici i
provalili vrata kuće S .•. M.
Prilikom upada zadali su
joj nekoliko udaraca, a

zatim joj zavezali noge
samoljepljivom trakom.
Dok je jedan vršio
premetačinu stvari po kući,
drugi je izvršio silovanje.
Nesretna starica nije
mogla dati opis napadača,
jer je tokom napada, zbog
isključenja
struje,
prostorija bila potpuno
zamračena.
Prema
riječima portparola MUPa TK-a Alije Hasića, u
Univerzitetsko-kliničkom

centru Tuzla izvršen je
liječnički pregled S. M.,
kako bi se provjerili
navodi o silovanju.
Rezultati se još uvijek
očekuju.

E. H.

Požar u sarajevskoj ulici
Safeta Hadžića

Vatra uništila
krov nad glavom
porodice Pervan
Zbog neispravnosti
dimnjaka vatra obuhvatila
dotrajale tavanske grede *
Petočlana porodica
strahuje od veće tragedije
Kuća porodice Pervan u
ulici Safeta Hadžica 46 u
Sarajevu jučer ujutro je
bila u plamenu. Do požara
je došlo nakon što su
ukućani naložili vatru
koja je zbog neispravnosti
dimnjaka obuhvatila
dotrajale tavanske grede.
Veći dio krovne
konstrukcije je izgorio, a
sada prijeti opasnost i od
obrušavanja. - Obraćao
sam se općini Novi Grad
da mi se popravi krov i
dimnjak koji su bili
oštećeni od udara granata,
ali svi su se oglušili . Da
sam imao novaca
popravio bih sam, ali kako
kad smo i supruga i ja na

birou. Petero nas živi u
od penzije mojih
starih roditelja. A sad i
ova tragedija - priča
vidno potresen vlasnik
Šaćir Pervan. On je dodao
daje kao i posljednjih
prohladnih jutara naložio
vatru u kući, kako bi se
ogrijali, medutim oštećeni
dimnjak je propustio
vatru kojaje zahvatila
tavan. - Jedan dio krova
je uništen, a da nije bilo
brze intervencije
vatrogasaca cijela kuća bi
izgorjela. Ako nam se
sada ne pomogne ne
vidim izlaza, nego samo
još veću tragediju, koju
zima sa sobom nosi rekao nam je na kraju
Šaćir. Uvidaj na mjestu
jučerašnjeg požara obavili
su i pripadnici MUP- a
Kantona Sarajevo.

kući
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U povodu završetka prvog (?) ciklusa "SabaH-ove priče - mahsuzije"

UMJESTO EPILOGA
[jJ

za nas je devet pripovjetki
koje su nastale u mojoj
Banjoj Luci, većina njih od
devedesete na ovamo. Nastale su
tada, ali su mahsuz napisane
ovdje i sada, za SabaH. I to, po
mojim sjećanjima koja su još
uvijek svježa.
U pojedinim
intervalima ovoga ciklusa,
uslovno nazvano provg, javio bih
se glavnom uredniku i pitao ga
dokle mogu, da ne postanem
dosadan. Dobijao sam eksplicitne
odgovore da nastavim dok god
imam inspiracije, uz njegovu
želju da izdržim ovaj tempo što
duže. Moram priznati da me je i
to, u značajnoj mjeri, ohrabrivalo
da pišem dalje.
Sada, kada je završen jedan
ciklus, uzimajući "time out",
želim da kažem ponešto o
motivima ovih kazivanja,
ekskluzivno za SabaH, pristupu te
idejama vodiljama koje su iz
moje memorije crpile
retrospektivno viđenje nekih ljudi
i događaja s kojima sam bio u
različitim vremenima i na razne
načine u vezi, odnosno pjihov
neposredni sudionik u gradu za
vrijeme njegovog nestajanja ..
Na jednu od ovih priča je reagirao
jedan mladi Banjalučanin, kolega
moga mlađeg sina, prvo je
pohvalivši a onda dodavši: - A,
šta je pisac htio da kaže? Možda
se momak i našalio, ali ja sam to
ipak shvatio ne samo kao šalu,
svjestan daje moguće da ima još
onih s takvim pitanjem. Moram
priznati da je i to bio jedan od
razloga ovakvom osvrtu, uslovno
nazvanom - "umjesto epiloga".
Dakle, u prethodnih devet priča
sam portretirao nekoiko svojih, u
većini slučajeva meni dragih
sugrađana koji, svaki na svoj
način i sa svojim sudbinama,
simboliziraju stradanja nesrba u
gradu, zabilježio mnoga zla i
zločine čiji sam bio sudionik ili
svjedok. Sve to sam stavio na
papir zbog onih koji hoće i znaju
da izvuku konačne pouke iz toga,
da se njima i njihovim
potomcima, nikad više ne
dogode. A za one, koji su
eventualno ignorisali ova
kazivanja ili, poput onog momka
pitali - šta je pisac htio da kaže odgovaram jasno i glasno: Za
takve, jednostavno-ništa! Ako su
i nakon svega što su vidjeli, čuli
ili doživjeli od krvnika koje je
osudio čitav civilizirani svijet,
ostali slijepi i gluhi, onda im ne
mogu pomoći niti najbolji svjetski
"oftalmolozi"
ili
"otorinolaringolozi", a kamo li
jedan Bedrudin Gušić sa svojim
perom! Svi moji zapisi, od

devedesete na ovamo, bilo da su
objavljeni ili ne, su sačuvani! Ako
ni zbog koga drugoga, onda zbog
mojih sinova Dženana i Saida! Da
obojica, i nakon mene, čitajući ne
samo babine zapise, već i ostalu
građu
naših historičara i
književnika, osvježavaju svoja
sjećanja na vremena zlih ljudi
koji počiniše toliko zla nad nama.
Jednostavno, da se, kao i ja, uče
prepoznavati zlo i razlikovati ga
od Dobra, da se, što ijeste važno,
znaju svrstati, ali javno, na pravu
stranu! Da se njima i njihovim
potomcima to više nikad ne
dogodi!
Pisao sam i dao objavljivati čak iz
onakve Banje Luke, između '92 i
'95., nastavio i u muhadžirluku.
To sam smatrao dijelom svoga
duga prema gradu, svome narodu
i sugrađanima - stradalnicima kao
i prema jedinoj Domovini! Ne
zaboravite, potičem iz grada i o
njemu uglavnom pišem, u kojem
se dogodio daleko najveći progon
domicilnog stanovništva u BiH.
Preko 80 hiljada ljudi - nesrba je
protjerano iz Banje Luke! Da,
dragi moji, pisao sam i pisat ću o
gradu gdje je izvršen pogrom i
progon tolikog broja ljudi nepoželjnih! U nekim
ovovremenim svjetskim
političkim kuplerajima su to
nazvali "etničkim čišćenjem". Taj
ružni termin, nažalost, rabe i neka
naša pera! Na to se zgražavam!
Kakvo, bolan, "etničko čišćenje"?
Pa, valjda se zna, da se čisti ono
što je prljavo. Upravo je bilo
obrnuto: prljavi su pobili ili
protjerali - čiste! Dakle, pogrom i
progon je bio nad tolikim brojem
banjalučkih Bošnjaka i Hrvata!
Još prije šest godina sam dao
objavljivati skice za portret
glavnih banjalučkih ratnih
zločinaca. Dvojica od njih su
trenutno u Haagu. Ponosan sam
što sam dao svoj skromni
doprinos, na ovaj ili onaj način i
ne bih sada detaljizirao,
kompletiranju optužnice protiv
njih. Nadam se da će se toj
dvojici pridružiti još neki iz moga
grada!
Pa, ipak, meni se u glavi stalno
vrzma pitanje: Jesu li Banjalučani
mogli barem ublažiti vlastitu
tragediju, ili, jesu li nakon
agresije mogli učiniti više za svoj
grad? Odgovor je karatak i jasan:
Jesu i morali su mnogo, mnogo
više! Prvo, ja lično sam mogao i
morao više učiniti za svoj grad i
koristim ovu priliku da kažem:
Halali mi, grade moj!
Odvelo bi nas daleko ako bi se
upustili u elaboriranje davnašnjih
uzroka "prokletstva Bošnjaka",

samim tim i banjalučkih. O tome
se još pišu znanstvena djela,
studije. Ja nejmam takvih
ambicija niti sam kvalificiran za
tako nešto. No, u ovom osvrtu bih
samo fragmentarno iznio neka
svoja razočarenja. Moje najveće
razočarenje je tzv. banjalučka
bošnjačka inteligencija, koja je,
konačno
se organizirajući
devedesete, se više bavila samom
sobom nego procjenama o
sudbini naroda nad kojim su i
oblaci iznad njega govorili šta se
sprema. Dane odmotavamo dalje,
unazad. Šta reći, naprimjer, o
književnicima, banjalučkim,
naravno? Da nije par časnih
izuzetaka , odgovor bi bio
katastrofa! Bez obzira gdje
raseljeni, naši književnici pišu
knjige, ali, kako reče jedan od
rijetkih banjalučkih novinara i
književnika, mlađahni Amir
Osmanović, koji je prilično
osvjetlao obraz, "još niko o
Banjoj Luci nije napisao pravu
knjigu i na odgovarajući način!"
O jednoj ljepotici, Ferhadiji,
najviše su napisali i dali objaviti,
barem u novije vrijeme, dvojica
banjalučkih Hrvata: AleksandderAco Ravlić i pokojni prof. dr.
Anto Ćosić. I ne samo o toj
džamoji, već o gradu i njegovim
žiteljima, inače! Među svijetle,
rijetke primjere koji svaki na svoj
način,
medijski, godinama
reprezentiraju svoj i naš grad iz
dijaspore, izdvojio bihjoš Damira
Tomičića
iMeralema
Pervizovića. I, tu bi se mogla
staviti tačka. Gdje su drugi,
naročito bošnjački književnici i
publicisti? Banja Luka je dala
jednog ponajboljeg današnjeg
bosansko-hercegovačkog

romanopisca, ali je toliko malo
napisao o zlu koje se dogodilo
njegovom gradu i narodu, da se to
teško može uopće shvatiti. Više je
vodio računa da - ne povrijedi
umjetničko-literarne uzuse čak i
kad bi pisao o "prognanom
gradu", nego što je uputio toliko
potrebni književni krik! Da, krik
je nedostajao od strane velike
većine banjalučkih pera, jer je to
minimalni ekvivalent onome što
nam se dogodi i to od onih koji
jedino čuju krik i "razumiju samo
jedan jezik"!
No, vratimo se netom završenom
prvom (?) ciklusu. U prethodnih
devet priča predstavljeno je devet
mojih sugrađana u glavnim
ulogama, od kojih peterica više
nisu među živima. Trojica od njih
su umrla prirodnom smrću, a
dvojica ubijeni. Od četverice
mojih junaka koji su, hvala Bogu,
još živi, trojica su u

muhadžirluku, a samo jedan je
ostao u gradu - "da proziva
čaršiju i čaršinlije ... " Dakle, u
ovom kratkom ciklusu su
dominirali, uglavnom, moji
sugrađani, većinom - tragičari!
Pripovijedao sam baš o njima po
vlastitom izboru, jer sam se
većinom njih bio blizak te
neposredan sudionik onoga što se
njima zbivalo i što je bila
stanovita najava njihovog
tragičnog kraja. Mnogo ih je još
takvih, ali o njima, možda nekom
drugom prilikom. Ovi, što ih se
sjetih kroz pripovijedanje koje je
iza nas, svojim sudbinama u
velikoj mjeri simboliziraju i
dramu grada na kojeg nasrnuše
katili i - ubiše ga. Svih devet
svojih junaka sam na različite
načine i - volio. Po meni, bili su
ljudi za pamćenje, a pošto
pamćenja
često
blijede,
vremenom, ili se ne prenose
usmenim kazivanjima na nove
generacije, kao nekad, nije bilo
zgoreg to sve i zabilježiti.
Pokušao sam u minulim
pripovjetkama biti istovremeno i
autentičan, odnosno ugraditi u
njih što više činjenica čijim sam
sudionikom ili svjedokom bio, te
malkice začiniti i literarnom
aromom. Neka čitaoci prosude
koliko sam u tome uspio! U
svakom slučaju, sada uzimam
"time out", da se i konzmenti
mojih mahsuzija malo odmore, a
i meni mali predah nebi bio na
odmet. Neka se sve to malo i
slegne, pa onda, možda opet
počnemo
s nekim novim
ciklusom, inšallah.' Za teme neće
biti problema, jer događaja koji se
moraju otrgnuti od zaborava je,
barem o našoj bliskoj prošlosti
bilo na pretek. A, događaji se nisu
dešavali sami po sebi, njima su
seveborn bili opet - ljudi. Ovakvi
ili onakvi, ali - insani. Neki,
međutim, ne zavrijeđuju da se
ljudima zovu, oni, donekle, samo
na ljude liče, ali su itekako bili
kreatori i izvođači zla u mome
gradu i Domovini. Njih se
pogotovo ne smije zaboraviti, već
upravo sjećati po zlu što ga
učiniše, zabilježiti njihove brojne
zločine kako bi naše buduće
generacije konačno učile svoju,
autentičnu
historiju. Takvih
"mušterija", u mojoj memoriji još
uvijek ima povelik broj, pa neka
to zvuči i kao moguća najava
nekog slijedećeg ciklusa, u
nekom drugom vremenu, ali na
istom prostoru.
Ovakva glasna razmišljanja o
eventualnim budućim
pripovijedanjima činim zbog onih
koji drže do istine o nama i njima,
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do vlastitog dostojanstva i stalne
preventive da oni i njihovi
najmiliji ne obole od "nacionalne
bolesti" - amnezije! Svjestan sam,
također, da, s druge strane, ima i
takvih koji su već stavili tačku na
ono što se dogodi, kojima se, kao
mora i prokletstvo opet događaju
one - "ne talasaj", "nije narod
kriv, već vođe", "mene niko ne
bihuzuri" (uh, kako mi se samo
na ovu povraća!), ne misleći pri
tom da ako je "haj van" prema
samome sebi, da na to nejma
pravo prema svojoj djeci i djeci
njihove djece. Ima čak i takvih
koji
me
poodavno
"dobronamjerno" upozoravaju da
ne nastupam javno, da se "ne
eksponiram", tako mi govore čak
i oni koji četničke logore
preživiše, a danas već trguju s
njima ili njihovim rođacima,
svejedno, oko Prijedora, ma takvi
mi se, jednostavno - gade! Nije
zgoreg u ovaj kontekst ubaciti i
jedno moje drugo iskustvo, kada
sam prije dvije godine u nekom
sarajevskom listu polemizirao sa
jednom četnikušom. Mnogi moji
Banjalučani - Bošnjaci, su me iz
dijaspore telefonom ili pismima
hrabrili i govorili - svaka čast, jesi
je otresao! - ali me je u istim
novinama, vezano za tu
polemiku, podržao samo jedan
banjalučki - Hrvat! A, šta reći na
najnoviji primejr kada je
imenovana Komisija za ponovnu
gradnju Ferhadije? Naime, u tu
Komisiju nisu mogli ući oni koji
su na četničkim "crnim listama",
koji su se javno eksponirlai protiv
četnika,
puškom ili perom,
svejedno! Dakle, na članstvo u
Komisiji koja ima povijesnu
ulogu za grad koji se pokušava
simbolično dignuti iz pepela,
nemaju pravo najbolji banjalučki
sinovi, ma kako to nekome
neskormno zvučalo. Ali,
očigledno je da vrijeme zabluda,
zaborava, ulizica i munatika nije
prestalo!
Međutim, da bi se Banja Luka
doista pretvorila u "feniksa" i
digla iz "pepela", mogu joj
pomoći samo svi nejni žitelji, bez
obzira gdje su, a pogotovo njena
tekozvana inteligencija. Ako je
ima i u dovoljnom broju i ako se reorganizira, i, ako je spreman da
polaže svoj prvi i posljednji
popravni ispit pred prognanim
gradom, narodom i - historijom. I,
konačno, pred samim Bogom! U
protivnom, ni narod ni grad te
Svevišnji neće joj oprostiti. A, što
se historije tiče, završit će na
njenom smetljištu!

Bedrudin GUŠIĆ

HIST
Josip

Vrbić

OKUPACIJA I ANEKSIJA BOSNE I
HERCEGOVINE (1878.-1918.)
Austro-ugarska uprava
u Bosni i Hercegovini
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allaYu je dobro poslužilo i jezično
stručno mišljenje Vatroslava Jagića
tadašnjeg bečkog slaviste, da postoji
bosanski jezik, koje je, isto tako, imalo i veliki
utjecaj na Mehmed-begov "Bošnjak".
Mene je neizmjerno začudilo mišljenje prof.
SudIanda (Južnoslavensko pitanje, Beč 1918.)
kojemu se ne može predbaciti nepoznavanje
srpske "zatvorene misli", a niti tadašnjih i
prijašnjih odnosa naroda na Balkanu, kad kaže
daje Kallayeva bošnjačka ideja bila utopija i da
je stoga bila već unaprijed osuđena na neuspijeh
i propast. Sudlandje pisao:"Pa ipakje Kallayev
pokušaj s bosanskolll naciojollllllorao propasti
na neizlječivoj bolesti povijesne neistine, jer
bosanske nacije nikada nije bilo, a niti će je
biti".
Jasno da prof. SudIand nije bio tada toliko
dalekovidan pa da je mogao predvidjeti što će
Bosanski sabor izglasati u septembru 1993, ali
je morao znati povijesne činjenice koje su tada
njemu, kao izvrsnom povjesničaru, bile na
dlanu. On je morao znati da se ni jedan boasnski
ban, a još manje kralj krunio i nazivao bilo
čijim vladarom doli boasnskim.
Kraljica
Katarina Kosača, posljednja bosanska kraljica,
ne ostavlja Bosnu hrvatskom narodu, a što bi
bilo posve normalno da je ona ikada hrvatska i
bila, nego je ostavlja papi u zaštitu dok se njena
djeca ne vrate u nju.
Kallay, u svojim nastojanjima da izolira Bosnu
i Hercegovinu od srpskog i hrvatskog utjecaja,
zaveo je stroge policijske mjere u tom smislu.
Hrvatskim oporbenjacima, pa i dr. Anti
Starčeviću, bio je zabranjen pristup u Bosnu i
Hercegovinu, madaje BiH bila dio Monarhije,
dok se to nije baš uspješno moglo zabraniti
Srbima, koji su u nju dolazili iz druge države,
pa često i kao poslanici svoje, ili ruske vlade.
Ruski konzul u Sarajevu je igrao veoma veliku
ulogu u srbiziranju BiH. Protu-hrvatska
Kallayeva politika u BiH je još više došla do
izražaja u Khuenovoj vladavini koji je bio
započeo otvoreno protežiranje Srba u Monarhiji
na uštrb hrvatskim težnjama za veća narodna
prava u Monarhiji. Tek je sada Kallay osjetio
pravu opasnost za Monarhiju i uočio pravog
njenog neprijatelja, ali su mu sada ruke bile
svezane, pa je kroz svoje .redarstvo morao
suzbijati otvorene srpske namjere, a što mu se
kasnije u povijesti jako zamjerilo. Kallay je
kasnije, pod konac svog života, jednom
prilikom, engleskom novinaru Seton Watsonu,
, koji je tada bio dopisnik engleskog Time-a,
rekao:"Moji su sunarodnjaci loše postupali s
Hrvatskom, sputavali njezin razvoj i novčanoje
iskorišćavali; zato će jednolIl morati platiti. "
Tek danas možemo sagledati i proniknuti
vrijednost Kallayeve bošnjačke ideje koju je,
nažalost, rastrgala srpska i hrvatska politička
mržnja.
I nakon propasti bošnjaštva, Srbi su uspjeli
među muslimanima BiH posijati klicu
nezadovoljstva, izazvati njihov pokret, i uvući
im se, na mala vrata, kao prijatelji izagovarači
muslimanskih prava u Monarhiji. I tako sve od
1895. pa sve tamo do 1910, muslimani u BiH
postaj u oruđe u srpskim rukama izagovarači

politike koja ih je otuđila od Hrvata, a što je bio
i najveći strah kod Srba; i što se moralo
srpiječiti po svaku cijenu. Srbi su s jedne strane
huškali muslimane protiv vlade, a s druge strane
ih nagovarali da se iseljavaju, i nastojali su
kupiti što više i što jeftinije zemlju koja je iza
njih ostajala. Tek je tada Kallay osjetio, kakvu
je ulogu među bh pravoslavcima igrala Srpska
pravoslavna crkva, pa je pokušao sve što je
mogao da je dovede u red i to silom.
Sveje to tjeralo Kallaya da se približi Hrvatima
i tako je 1893. bio dozvolio nekim hrvatskim
starčevićancima (Fran Folengović) slobodno
posjetiti Sarajevo. I od toga vremena položaj
Hrvata u BiH postaje malo lakšim. Istina, u
posljednjim godinama svog vladanja bio je
osjetio kakva teška sudbina prati BiH i kakvoj
opasnosti ona ide u susret.
Benjamin Kallay je umro u julu 1903. I tako je
umro jedan snažan čovjek, a da nije uspio
označiti pravac zemlji kojom je toliko godina
upravljao. SudIand napisa da mu je previše
dugo uzelo savladati sam svoje političke i
povijesne zablude, pa kadje to konačno i uspio,
ispalo je kormilo zemlje iz ruku.
Kallayaje u upravi BiH naslijedio, ujulu 1903.
, opet Mađar, Stjepan Burian Rajecz. Kojije do
tada bio austro-ugarski poslanik u Ateni. Burian
je bio miran i povučen čovjek, a nije posjedovao
ni neko veliko znanje što se balkanskih prilika
tiče. Sada i Srbi postaju sve glasniji; bune se na
stroge zakone redarstva koje je bio uveo Kallay.
Burian je mislio da BiH treba dati malo više
slobode i da se Srbe treba zadovoljiti, pa je
nastojao da se BiH dade neka vrste autonomije.
Tada je pravoslavnih u BiH bilo 800,000,
muslimana oko 600,000, a katolika oko
400,000. Budući da su muslimani vikali protiv
vlade na strani Srba, Monarhiji nije bilo drugo
ni preostalo nego dati Srpskoj pravoslavnoj
crkvi potpunu autonomiju (1905.). tada se u bh
škole uvela ćirilica, a pravoslavna vjerska
zastava postala je srpska nacionalna zastava
(crveno-plavo-bijela).
Monarhija i Burian su samtrali da će se sada
Srbi smiriti i zadovoljiti, ali to je bio tek
početak. Po srpskim školama se sada počeo
organizirati radnički pokret koji su predvodili
radikalni srpski elementi i već 1908. pretvorio
se taj u Srpski naordni pokret koji je ubrzo
svojim štrajkovima potpuno paralizirao državnu
vlast. Dok je takva bila situacija u BiH, u
susjednoj Hrvatskoj se kovala i kalila u vatri
zajedničkog
(srpsko-hrvatskog) ratnog
raspoloženja protiv Austrije, Riječka rezolucija
pod vodstvom Supila i Polonyja. Supilo je čak
i nastupio u Hrvatskom saboru govorići o BiH
kao srpskim zemljama. Mađari su blagoslovili
taj novi i čudni savez Srba i Hrvata protiv Beča
(grof Battyani). Srpski nemiri, sve zamašniji
zahtijevi i otvorena borba protiv Monarhije,
postali su, iz dana, u dan, sve odlučniji i sve
glasniji. Srbi su se sada obraćali svjetskoj
javnosti, i isticali su da svaki naord ima pravo
na samoodređenje i da volja naroda mora doći
do izražaja. Ova izazivanja Monarhije ostala su
nekažnjena, a što je srpskom narodnom pokretu
davalo više poleta i nade daje Monarhija ostala
su nekažnjena, a što je srpskom narodnom
pokretu davalo više poleta i nade da je
Monarhija već stara i umorna i da postoji
ozbiljna prilika da se dočepaju BiH. Najveće

zasluge za ovakvo ponašanje Srba u BiH imala
je Monarhija sama, jer posebnom crkvenom
autonomijom oslobođeni su srpski popovi,
kaluđeri i manastiri svih materijalnih briga i
sada su imali obilno vremena da se pobrinu za
narodno raspoloženje kako su oni sami željeli.
Oni su narodu dovikivali;"Nema više trećine"
(za muslimanskog bega), ili "nema više poreza"
, a što bi narodu više od toga moglo goditi?
Čak i sami austro-ugarski činovnici su počeli
surnnajti u Monarhiju, pa su sada počeli i sami
ići Srbima na ruku da im se dodvore u slučaju,
da u BiH dođe njihova uprava, a o čemu se sve
više i glasnije počelo govoriti i pisati, pa čak su
i bečke novine urgirale u tom smislu.

Aneksija BiH
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onarhija se ipak bila prenula na
vrijeme, i da zaustavi srpske pretenzije
anektira BiH 7. oktobra 1908. Još u
augustu iste godine Srbi su potajno poslali
poslanstvo Srba i muslimana u Tursku da
zamole turski parlament da opet uzme BiH. Srbi
su računali da će im tim putem biti lakše
dočepati se BiH, ali Monarhija je to predusrela
pa je već 16 septembra izglasala u svom
parlamentu aneksiju kojaje bila već u 6 tjedana
i sprovedena.
Srbi su odmah počeli s protestima i neredima
pozivajući Ruse da obračunaju s AustroUgarskom. Srbija je ozbiljno mislila navijestiti
Austriji rat, ali joj je Rusija savjetovala da to ne
čini i da ostane mirna i neka ništa ne poduzima
što bi moglo izazvati Austriju i pružiti joj pri lij u
da potpuno uništi Srbiju!. Odmah druge godine,
1909, Austrija i Turska su potpisale ugovor po
kojem se Austrija obavezala povući iz Sandžaka
i Novog Pazara, garantirati punu vjersku
slobodu bosanskim musliarnnima i platiti
2,500,000 turskih lira Istambulu. Ali usprkos
svemu,još je postojala diplomatska nategnutost
korz nekoliko idućih mjeseci, a što se u
potpunosti nije više nikada ni smirilo, i dovelo
je do kobne 1914.
Katolici BiH kao i čitava Hrvatska, uvidjevši
veliku opasnost od srpsko-muslimanske sprege
i od srpskih političkih ciljeva o kojima
muslamani nisu ni slutili, listom se opredjele za
aneksiju. Doskora se katolici u BiH i sami
zavade i osnuju svoje dvije stranke,jednaje bila
pod vodstvom nadbiskupa Stadlera, a druga je
bila "Hrvatska narodna zajednica ". Katolici,
koji su smatrali da im je u Monarhiji bila
učinjena velika nerpavda, sada su počeli
zaključivati da će bez muslimana ostati samo
manjina bez moći i vlasti, a predobiti
muslimane nisu nikako mogli na nekim
vjerskim platformama nadbiskupa Stadlera. Bio
je zapravo cilj HNZ otrgnuti muslimane iz
pravoslavnih ralja, a što se i dogodilo u junu
1910, pri otvaranju sabora. Tad se konačno i
muslimani prenu iz svog dubokog srpskog sna
kroz koji su ih Srbi održali veoma lukavo i
oprezno u svom smrtnom zagrljaju posljednjih
15 godina. Katolici se sada udruže s
muslimanima u saboru i stvore 'Većinu, ali to ne
bi pravo Mađarima i nastojali su srušiti taj
savez, jer su više voljeli vidjeti BiH u srpskim
nego li u hrvatskim rukama.
I da ne dođe do balkanskg rata, koji je konačno
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muslimanima otvorio oči o pravim namjerama
Srba i time (ne baš zauvijek) omogućio
zajedničku suradnju, možda bi veliko-srpske
pretenzije na BiH i uspjele.
Tako je skrahirala buri anova prosrpska politika
koju se počelo prosuđivati s izvjesnim
nepovjerenjem. Srbi su sa svoje strane činili sve
što su mogli da ga zadrže, a kad im to nije
uspjelo, uvjeravali su ga da imaju u njega
posebno povjerenje.

Austro-ugarska
nemoralna politika u
BiH dovela je do
strašnog rata

IN I

a mjesto Burianovodođe poljski plemić
Leo Bilinski , kOJI Je samo nastavIO
Burianovu prospsku politiku i odmah je
izajvio da neće vladati bez Srba (bh
pravoslavaca, koji se rado smatraju Srbima). To
je donekle popravilo stanje Srba u BiH i dapače
opet se počeše osjećati nenadokandivim, i poče
im se vraćati samopouzdanje. Austro-Ugraska
politika prema Hrvatima u Hrvatskoj je bila ne
samo pokvarena nego i neprijatlejska, jer se
računalo da ih se uvijek treba slabiti i tako
držati pokorne. Tu su Austriji najbolje poslužili
upravo Srbi u Hrvatskoj. Kao što je bilo u
Hrvatskoj, takva se politika vodila i u samoj
BiH, gdje su se opet protežirali pravolsavci na
uštrb muslimansko-katoličke koalicije koje su
se bojale ne samo Srbi nego još i više Madari,
gradeći još uvijek neke bolesne iluzije o
mađarizaciji Hrvatske, pa čak i BiH.
Sam Bilinski, odlazeći iz Bosne, je priznao da
se grdno prevario u bh pravoslavcima, ali koja
korist od svega toga. Sada su sva pokajanja bila
kasna i pomalo i smiješna. Na samrtnom odru je
ležao austro-ugarski prijestolonasljednik i
supruga mu Sofija, a Evropi je prijetio strašan
rat koj i je izazivala srpska megalomanija
hraneći
se mađarskom i austrijskom
pokvarenošću prema narodima koji su za njih
davali svoju krv.
Aneksija BiH je poboljšala unutarnji život i
razvoj zemlje,jer sadaje Monarhija bila voljna
dozvoliti mnogo više političkog života, osjetivši
da ima BiH sigurno u svojim rukama.
Muslimanima se dozvolio sistem vakufske
administracije (1909.), a samo godinu poslije
bio je izabran i prvi bosanski sabor. Počele su
sada funkcionirati kao prave političke stranke,
dojučerašnja nacionalnadruštva, kao što su bile:
Muslimanska narodila organiazcija (1906.),
Srpska narodna organiazcija (1907.), pa
Hrvatska narodna zajednica( 1908.).
Muslimansko kulturno društvo Gajeret,
osnovano još 1903., bilo je u početku
naklonjeno prohrvatskoj politici,jer su u njemu
predominantno djelovali intelektualci sa
zagrebačkog sveučilišta, kao npr. Safvet-beg
Bašagić, istaknuti pjesnik, pisac i povjesničar.
Poslije je Gajret pao potpuno u ruke prosrpskih
muslimanskih političara i nikada se više od tog
srpskog utjecaja nije ni izliječio.

BOSANSKA KUHINJA
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MAGLAJSKI ULJEVAK
Pod nazivom maslenjak (jer se nekada
spravljao s maslom).
Zamijseiti i ostaviti da odstoji dva do tri sata
tijesto od: 75 dkg pšeničnog brašna, pola
litre mlijeka, komadića germe (malo većeg
od kocke šećera) i soli po ukusu. Tijesto
poslije podijeliti na tri dijela. Svaki dio
razviti u deblju jutku i isjeći u veličini
tepsije u kojoj če se peći.
Posebno izmiješatijednu šolju zagrijanog
finog ulja i četvrtinu litra povlake i politi
svaku jutku. Ostaviti tako u tepsiji da stoji
30 minuta. Peći u dboro zagrijanoj pećnici.
Servira se sam ili uz mladi sir.
Ako hoćemo uljevak sa mesom, onda se
između jutki doda tanko i sitno sjeckano
suho meso.

POČITELJSKA BURANIJA
Funkcionalno značenje arapske
riječi buranija (zeleni grah) - u
bosni je mnogo šire i obuhvata više
pečenih, a ne kuhanih jela, i to od
zelenog raha, tikve, krompira i
slično. Bosanac nikada ne
upotrebljava riječ buranija za

vareni kuhani, mladi, odnosno
zeleni grah.
1-1,5 kg očišćene tikve, malo
brašna i soli, nekoliko kašika ulja,
dva jogurta, 2 povlake, 10 dkg
sudžuke i neko Iko česana bijelog
luka.

Izrendajte tikvu, malo osolite i
ostavite da omekša. Ocijedite u
rukama, izmiješajte s brašnom,
stavite da se prži na Ulju.
Promiješajte nekoliko puta da
porumeni. Kada se tikva dobro
ohladi, prelij te je jogurtom u

KONCERT

• . .~~ustafa Bak~vic
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Murat BakovIc
4672 Broadway
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koji ste prethodno pomiješali dobro
istučeni bijeli luk i malo soli.
Oljuštite sudžuku i isjecajte na što
sitnije komadiće i prespite preko
jogurta. Ovako pripremljeno jelo
premažite mileramom i služite.

.• :x.

ULAZ $20.00

')

• Spremamo Botnjacke svadbe
' ..'
,:1
u stilu vue tradicije
J
• Raspolazemo sa 4 sale 718-654-4200
• Zasebna soba za mladu \ fl <mo I Ila f!llemtlll
• Privatni parking
1\ •.• Falf\! U(ld.\fall(}r ,{Im
• Specijalitell Botnjacke kuhinje
1\

Za sve informacije nazo\ite
~ Bill Mayer
~--..,

ZA DETAWNIJE INFORMACIJE
lU KUPOVINU ULAZNICA U NEW YORKU
NAZOVITE

(718) 274-8341
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Iz knjige "Ne možeš živjeti vječno" (banjalučke priče), prof. dr. Ante Ćosića

[I
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ba je obogatio naše
djetinjstvo duhovitom
pantomlmom I svoJim
životom. koji bijaše zanimljiva priča.
A onda najednom - jedna prazna
stolica u kinu Palas. Umoran i smiren
vratio se majčici zemlji izvukavši se
iz vremena. Kao da ga je odnio
zemljotres sa starim zdanjima:
carskom školom, real kom, hotel
Bosnom. Giorgio Bertotti, u našoj
čaršiji poznatiji pod nadimkom Aba,
atleta plemenita srca, umjetnik,
gluhonijemi grafički radnik, pošto se
nagutao olovnih isparenja, umro je u
Domu staraca - zaboravljen .
Volio je uveseljavati ljude sitnim
poklonima, naročito mališane. Na
jednoj zabavi u "Nadi", sjećam se,
donese mi kolač, zaslađen
osmijehom. Običavaoje sklopiti ruke
na grudima i pogledati u nebo kao da
gore nekoga traži. Svakog je
prijatelja obilježavao nekim znakom
koji je izvodio rukom. Velika
fotografija, na kojoj se isticao svaki
Abin muskul, visjela je u izlogu
Foto-Ismeta. Svi su se zaustavljali
pred izlogom diveći se tijelu koje
bijaše nabijeno talentima.
Na groblju iznad grada njegovi mali
i veliki gluhonijemi prijatelji suzama
poprskaše lijes svog zabavljača.
Ukopaše ga na samom kraju groblja
kao što činjahu s glumcima u
Molijerovo vrijeme. Provincija,
nažalost, još ne shvata ovakvu vrstu
umjetnika. Pošto mu na groblju ne
dodijeliše bolje mjesto, ne preostade
mi drugo nego da u svom srcu dam
Abi ljepši dio, parcelu prve klase.
Možda ja jedini znam da je on to
zaslužio. Umjesto pleh muzike isprati
ga pjesma vrabaca ..
Napuštajući groblje i Abu zadržah
pogled na krovu seoske kuće u čijem
je dvorištu ležalo sasušeno tekne.
Oko kuće ni prasadi ni sprasne
krmače.
Tišinu ispunajva miris
vrijeska, zujanje pčela i melankolija
ljeta. Visoko u šljiviku rakoli se
zalutala kokoš. - Opet je sakrilajaje!
- čuje se ženski glas iz kuće. - Dijete
boli ruja l - opet isto unjkavo tepanje.
Sjedoh na travu više oboren
znatiželjom nego umorom. lako mi se
znoj slijevao iz ušiju, napregnuto sam
prisluškivao jednsotavno stiliziran
monolog: - Bože moj, što ti je
čovjekl Sad zdrav, a učas bolsetan.
Svega se treba čuvati: i vjetra, i sunca
i zlih očiju. Čuvaj se, čuvat ću tel
Ako se razboliš, onda poteci liječniku
u grad, a liječnik nervozan ko sami
vrag, a sestrica još nervoznija,
galami, viče: što ste navalili, doktor
pije kafu, a maksum drhti od
groznice, led je ubio, i đe god dođeš
treba čekati. Svi belaji na glavu pa i
ovaj. Jadnik, sve dječje bolesti je
prebol io. N i jedna ga nije mimoišla ..
Dijete boli ruja l - opet se ulaguje

UMJETNIK
slatkim glasom. - Ali, proći će, proći,
mora proći, sve na svijetu prolazi, pa
i bolest, ne bilo je ... eto, umro i Aba.
Digao sam se sa zemlje i u sebi ponio
riječi, odjek glasa, te ljubav i brigu
nepoznate žene. U dolini, u zelenilu
ljeska se Vrbas. Pred očima mi opet
oživljava figura koja se u hodu ljulja
odbijajući se dlanom o kameni zid.
Ritmički se diže i spušta zbog kraće
noge, koja je, podjednako kao i druga
noga, morala nositi mišićavog kolosa.
Zdrava noga mu bij aše veoma
razvijena. Aba, hromi atleta i
zaštitnik slabih, često nasje zabavljao
mimikom i pantomimom. Stoga je,
čim bi nas opazio, ispustio neko Iko
grlenih glasova što su podsjećali na
nostalgične krikove divljih pataka
koji s jeseni odjekuju nebeskim
prostorima ..
Sjećam se, tog davnog dana nas je
pozdravio kao i obično - mašući
dlanom iznad glave. Svi skočismo da
ga dočekamo na nogama. Nasmiješen
klimnu nam glavom i Jusufa, koji
stajaše do njega, potpaša po ramenu.
lako je hramao, s lahkoćQm se uspeo
do zida, skinuo hlače i košulju, te ih
pedantno složio na travu. Pred nama
sinu div prepun mišića što nemirno
poigravahu ispod nategnute kože.
Uviejk iznova bijasmo očarani
njegovom gorostasnom pojavom,
pred kojom smo se osjećali još
sitnijim i nemoćnijim. Pošto se
svukao, odskakutao je u plićak, gdje
je dječački razdragano, grabio vodu,
umivao se i rashlađivao rutava prsa.
Udivljeno smo gledali njegova široka
leđa, orlovski nos i satirski vragolaste
oči koje su skakutale ne sve strane.
Jusuf se njaviše prčio pred drugima
ističući kako mi imamo najjačeg
prijatelja u cijelom gradu, pravog
atletu, i kako nas ne smije nitko krivo
pogledati, a kamo li tući. Aba je
toliko jak da bi mogao svakoga
sravniti sa zemljom samo kad bi htio.
Gazeći sve dublje u vodu osvrtao se
da vidi ima li na obali dosta
gledalaca, jer je, izgleda, volio da ga
mnogi gledaju prije nego zaroni.
Zasjekao je rukom po zraku
pokazujući nam pravac ronjenja, a
onda, od dubokog uvlačenja zraka
rebra mu iskočiše kao obruči. Dok se
naglavačke bacao u vodu, načas
bljesnuše njegovi svijetli tabani i
nestadoše pod površinom kao dva
plosnata šarana ...
Svi koji su se našli uz nas na obali
pažljivo su pogledima pretraživali
uzburkanu vodu pod kojom se
izgubio naš hrabri prijatelj. Dužobala
uznemirena tišina. Svi znaju da je
Aba nestao-zaronio, izgubio se u
proticanju rijeke. Samo vrapci
ravnodušno živžiću u afgan ovom
šljiviku. Jusuf je tiho brojao:
jedan ... pet. .. osam. .. deset. ..
Gledaoci oko nas prenosoše poglede

na drugu polovicu Vrbasa iz kojeg je
svakog trena mogla izviriti poznata
glava. Ali, Abe ne bijaše kao da je
odlučio ostati u društvu s ribama.
- Možda ćujajednog dana moći tako
zaroniti. Zamolit ću Abu da me nauči
- sanjario sam buljeći u proticanje
vode.
- Izronit će ispod bijele sedre! uvjerava nas Putak, ali našeg Tarzana
još nema i nema i mi se zbunjeno
zgledasmo. Vrijeme se zaustavilo, a
zrak uznemirio od nestrpljenja. Kad
smo već prestravljeni pomislili na
ono najgore, to jest da bi se Aba
mogao i utopiti - na suprotnoj strani,
zvanoj Abacija, iz vode iskoči
poznati profil. Trčeći obalom
vrištimo od uzbuđenja i radosti. Na
drugoj strani rijeke Aba se ispravi,
udahnu zrak i pobjedonosno zatrese
rukom, što je u njegovom jeziku
značilo:
uspio sam i onda se
pljoštimice baci u razigrane vali ce i
širokim zapliva k našoj obali. Kako je
snažnim trazajima zabacivao ruke,
činilo se kao da će se izdići iznad
vode i poletjeti u nebo.
Izlazeći iz vode kao neko mitološko
biće, smijao se i očima i usnama i
cijelim licem, dok su kapljice letjele
oko njega poput perli. Čim se uspeo
na obalu, nas četvorica ga okruži smo,
gestikulirajući ispod njegova lica.
Lagahnim udarcima po mišici
uvjeravali smo ga da je ronio duže
nego ikad ranije. A on, naš Aba,
hvatajući zrak i šireći nozdrve,
zadovoljno je pocupkivao.
Koračajući stazicom iznad uglačanog
kamenja Aba kucnu Putaka po
ramenu puštajući prozukle glasove: aba-ba
- zatim rukom napravi
nekoliko znakova koje je jedino znao
rastumačiti Putak, koj i reče da nas
Aba poziva na malu predstavu
pantomime iza Suljagine šupe. Svi
dječaci iz našeg džemata već su znali
da su po gradu izlijepljene plakate na
kojima je pisalo da će se održati
priredba gluhonijemih, u kojoj
sudjeluje i Aba, kojije, izgleda, želio
da prije nastupa vidi kakav dojam
ostavlja njegova pantomima.
Navukavši košulju na mokro tijelo
dade nam znak da pođemo za njim.
Penjali smo se uz strmu ulicu iza
Abe, koji se pred nama dizao i
spuštao kao ogroman val. Ponekad bi
se osvrnuo kao da želi provjeriti da li
smo svi na broju.
Kad zađosmo iza Suljagine šupe, Aba
se baci u visoku travu, a mi
posjedasmo na balvan što je već
godinama truhlio u hladovini.
- Kad se odmori., pokazat će nam
nekoliko "štosova" - objašnjava
Putak kao pravi najavljivač.
Svi piljimo u ispruženog Abu, koji se
izvalio na leđa, stavio ruke pod glavu
i prati kretanje oblaka. Kad se učinilo

da će naš umejtnik zaspati, jer je
zatvorio oči, on đipnu, izvadi iz torbe
kostim harlekina i ubrzo ga navuče
preko glave. Odjednom postade
drugi, nepoznati čovjek koji kao da se
spustio pred nas s udaljene planete.
Poskočio je nekoliko puta na dužoj
nozi da se zagrije, a onda je zavitlao
nešto rukom iznad glave.
- Zabacuje udicu! - objašnajva nam
Putak, ali i bez njegova komentara
svi vidimo da Aba drži ribarski štap,
koji mu se povremeno zatrese u ruci.
Naši pogledi se lijepe za sumnjivu
površinu vode koju, ovom prilikom,
zamjenjuje bujna trrava, zelenija od
Vrbasa. Abina ruka zadrhta: svi
osjećamo da sada luda ribica pipka
mehku. Sad će! Snažan trzaj prekide
neizvjesnost i riba se već prcaka u
zraku. Aba se isteže, pokušava da je
uhvati, ali ribuje zaista teško sčepati
kada je klizava. Jednom mu je
iskliznula, ali on ju je opet zgrabio,
pa muje opet iskliznula i taj pokret se
ponovio nekoliko puta. Napokon je
uspio da je skine s udice i baci u
travu.
Meškoljimo se od zadovoljstva
prateći Abine pokrete, koji su toliko
uvjerljivi, da već pred sobom vidimo
gomilu ulovljenih škobalja, šarana,
somova ..
Kad se Aba duboko naklonio, znali
smo da je prva tačka završena. Zato
snaŽno aplaudiramo sve dok nas
dlanovi ne zabole. Nažalost, Aba ne
može čuti naš pljesak, ali vidi
razdragane ruke
smiješi se
zadovoljan.
- Druga tačka se zove "Krojač" obaviještava nas Putak. Aba već
žurno domotava konac, gricka ga
zbima i uporno pokušava udjenuti ga
u iglu. Ali, pokušaj nikako da mu
pođe za rukom. Mršti se. Poslije
nekoliko smušenih trzaja uspijeva da
ga konačno uvuče i lice mu, gle, sija
od zadovoljstva. Aba nastavlja
mukotrpan krojački posao, bocka
tkaninu, izvlačeći iglu iz nje, diže je
visoko i šije li šije, kao pravi majstor.
Iznenadan grč i bolna grimasa
pokazuju da se Aba iglom ubo u prst,
koji brzo gura u usta i siše krv. lova
tačka je završena. Opet se klanja. J
drugo izvođenje nagrađujemo
pljeskom. Naš umjetnik uživa jer
generalna proba protječe bez zastoja.
"Serenada" se zove treća tačka najavljuje Putak i namiguje Abi, koji
je požurio sa udaranjem žicama
gitare. Glavu podigao prema balkonu
na kojemu je prekrasna djevojka. Ja
pomišljam kako bi to mogla biti
Greta, najljepša Švabica u koju su
zaljubljeni svi balavci iz mahale.
Skrivena iza zavjese Greta sluša
zaljubljenog trubadura. Nečujna
muzika se razliva oko nas i sipi po
licu kao blaga proljetna kiša.
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Sentimentalan pokret ruke prema srcu
kraj treće tačke.
Na kraju Aba oponaša djevojku, koja
se sprema za izlazak. Najprije uzima
čarape, svilene naravno, zavrće ih,
podiže, ali guma nikako da se pokori,
već stalno iskače, on je iznova hvata,
traži, previja se, ha, evo je, tu je, hop
i - gotovo! Prvu čarapu je obukao:
Iste muke se ponavljaju i s drugom.
Poslije čarapa na redu je češljanje i
oblačenje pred ogledalom. Glava šeta
lijevo pa desno, ogledalo se pomoče,
oči putuju iz jednog kuta u drugi i frizura je spremna za izlazak na
korzo. Ali, još nije sve završeno.
Treba još staviti grudnja, a to je
najsmješniji dio, jer Aba nikako ne
uspijeva da ga zakopča na leđima.
Previo se skoro do zemlje kao čovjek
od gume. Pravi artist! Zatim na red
dolazi suknja koja klizi uz bokove,
kojima Aba lagahno mrdao Tu su i
pudrijera i ruž za usne, koje Aba tare
jednu o drugu. "Spremanje za
izlazak" je najduhovitiji dio, pa se i
Putak, zagušen smijehom, prevaljuje
u travu. Jusuf i Danijel padaju preko
njega. "Dama" je, dakle, utegnuta,
napudrana i spremna za izlazak na
promenadu. Proba je završena. Putak
uzvikuje: - Perfektno I
A ba sivači kostim, sjeda na gredu i
piše na komadu papira: - Pozivam vas
na priredbu l Mi obećajemo da ćemo
doći, pružamo mu ruke, grlimo ga, a
on, dirnut pažnjom,jednog po jednog
diže u zrak i spušta na travu ...
I sada, dok sjedim na brdu iznad
grada, kao da vidim kako odlazi niz
slijepi sokak Ijujajući se na
nejednakim nogama ...
Spuštam se niz brdo, niz nekadašnji
pašnjak, noseći na sebi teret Abine
smrti. U dolini svjetluca vijugava
traka, naš Vrabas, bez kupača,
praznih obala i zagađen. Pašnjak je
postao gradsko groblje: mramor biste,
zlatna slova, epitafi što svojom
banalnošću
uzbuđuju
štiocaprolaznika, kojemu iznenada počinju
bujati suze. Zaokupljen poslovima
dugo nisam razmišljao o smrti, o
prolaznosti, o vremenu, a sada stojim
pred jednim spomenikom potresena
duha. Osvrćem se: ako me vide kako
tu cmizdrim pred jeftinim stihovima,
ispast ću smiješan. Bože moj, sad
treba biti jači od samog sebe, pa
odlučnim, muškim korakom pobjeći
u nizinu, među ljude.
Aba se udaljava sve više putUjući
prema svjetlosti. Dok jedna svjeća
dogorjeva, ptice ispisuju na nebu
znakovite oblike. Sunce iza šumaraka
pada na tamni log noći. Vraćam se
kući okužen djetinjstvom i pomalo
zaboravljenim pričama.
označava

Pripremio:
Bedrudin GUŠiĆ
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Bod po bod dobar je to hod

OCEANSIDE - BOŠNJAK 1:1

Prve
minute
ove bilo
dovoljno
utakmice odmah su protivničkim igračima pa
pokazale da će danas pred sudiji pritirčava igrač br. 7
nekoliko stotina navijača da "odbrani" svog
borbenost biti glavni suigrača. Medjutim,
epitet utakmice. Čim je sudija
njega
lopta krenula sa centra, "nagradjuje"
žutim
igrači obadvije ekipe
kartonom. Strasti se nisu
prosto su kidisali na nju. smirile kada je Bošnjak
Fudbaleri
Bošnjaka izvanrednom akcijom
pokazuju veću borbenost poveo sa 1:0 što je
l
ubrzo preuzimaju obradovalo naše navijače
inicijativu.No ni igrači i igrače jer je postala
Oceanside ne stoj e prava rijetkost da Bošnjak
"skrštenih nogu" i prvi prvi postigne gol. Obično
dolaze u opaznu poziciju biva da mi primimo gol
da zatresu Bošnjakovu pa tek onda počinjemo da
mrežu. Nakon izvanredne igramo kako treba i
intervencije golmana nadoknadjujemo
Lucevića iz poblike se
izgubljeno. Ovoga puta
prIomio aplauz praćen protivnik je to morao
povicima
"bravo učiniti . Svečanost na, i
kamikaza". Osobine ka- oko terena posebno što
mikaze pokazuje i Elvir smo nedavno od ove iste
Kolenović koji zbog
ekipe izgubili kup grubog starta dobija već utakmicu. Medjutim,
u 4. minuti žuti karton. radost nije dugo trajalajer
Samo minut kasnije i su protivnici već u 9.
protivnički igrač br 8
minuti izjednačili rezultat
dobija žuti karton zbog na 1: 1. Ovaj protivniči
prigovora sudiji. To nije gol kojije primljen nakon

Drugo

Ekmeščić koji

greške odbrane dao imje
krila. Protivnički igrači u
narednih nekoliko minuta
prosto kidišu ka našem
golu prenoseći loptu
munjevitom brzinom.
Igru Oceansidea krase
kratki pasovi i veoma
precizne lopte u fazi
napada. U 32. Minuti
konačno
šansa za
Bošnj ak . Izvodi se
slobodan udarac sa nekih
20 metara. Lopti prilazi

zabavno

šuta visoko
preko gola. Još jedna
šansa otišlaje u nepovrat.
Samo minut kasnije još
jedna prilika za M.
Lucević a,
golmana
Bošnjaka da pokaže svoje
vrline. Sa oko 14 metara
protivnički igrač broj 10
oštro šutira u desnu stranu
a Lucević izvanrednom
paradom hvata loptu u
zagr1j aj. N apad i se
obostrano redjaju kao na
filmskoj traci. Odbrana
Bošnjaka, a posebno R.
Serdanović izvanredno
igraju. Srdanović u
nekoliko
navrata
fantastično
reaguJe
nedozvoljavajuć i
protivničkim napadačima

da dodju u poziciju za šut.
Kada već govorimo o
vrlinama i zalaganju
naših fudbalera, ne mogu
a da ne istaknem Senada
Dervišević a
koj i
zahvaljujući
svojOj
kondicionoJ

poluvrijeme
je dominacijom
protivničkog tima iako je
rezultat
ostao
nepromjenjen. Česti
napadi protivnika stvarali
su zebnju. Bošnjak
uspiješno
odolijeva
napadima
ali
povremenim kontranapadima
stvaraju
povoljne prilike za gol.
Već umorni od stalnih
bezuspiješnih napada
fudbaleri Oceanside
polako
prepuštaj u
inicijativu fudbalerima
Bošnjaka tako da zadnjih
15 minuta ove, nadasve
dobre utakmice pripada
Bošnjaku.
Igralo se oštro, borbeno
iako je rezultat do kraja
utakmice ostao l : 1. Prava
je šteta što na ovoj
utakmici nismo vidjeli
više golova jer je igra
obadva
tima
bila
počelo

R.

Srdanović

pripremljenosti uspijeva
u toku cijele utakmice
uvijek biti tamo gdje je i
lopta. No, vratimo se igri.
Nakon
faula
nad
Sejdićem koji biva rušen
na
samoj
IVICI
šesnaesterca
sudij a
dosudj uj e
slobodan
udarac. Odlična pozicija
za dobrog šutera ali E.
Nikočević loptu, malo
iznad glava "živog zida"
šalje tik iznad prečke .
Rezultat
ostaje
nepromjenjen. Bio je to i
kraj prvog poluvremena.

zadivljujuća .

veče

SVI ZA BOŠNJAK - BOŠNJA K ZA SVE /

SUBOTA 4. DECEMBAR U 6 SATI
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Pobijeda koja nagoviještava prvaka

WESTBURY - SEBIL 1:2

TABELA PRVE LIGE

Stadion: Westbury, Vrijeme: vedro i vjetrovito
Sebil: Đudan, Dacić, Kolenović, S. Dervišević, Jarović, H. Dervišević, Krcić, Mačkić,:tearn
Čekić, Bešković, Luković, Lješnjanin
Prošlonedjeljna utakmica minuta na terenuje postojao
imalaje za Sebi I dvostruko samo jedan tim. Prosto je
značenje. Prvo, pokazati da
nevjerovatno kako napadači
su jači od jednog poraza a Sebila nisu potopili
drugo, pokušati se odlijepiti Westbury. U 8. minuti
od Kukljice koja ih prati u Bešković i kontra-napad.
stopu. U oba slučaja Sebiije Sam golman brani. U 14.
uspio.
Zabilježio je minuti ponovo Bešković uz
zasluženu pobijedu a asistenciju Krcića i Mačkića
Kukljica je na svom terenu i ponovo golman brani. U
poražena (l :3) od Astorije. 17. minuti Čekić snažno
Medjutim, pobijeda nas je šutira pored gola a u 18.
skupo koštala. Dvoica igrača minuti Mačkić iz slobodnog
Sebila, kapiten Krcić i krilo udarca šalje loptu koja je
H. Bešković morali su fijuknula tik pokraj stative.
napustiti teren prije isteka U 21. minuti Bešković
regularnog toka. Obadvojica ponovo šutira ali golman
zbog crvenih kartona. brani opet. U 24. minuti
Koliko su igrači a koliko Krcić iz slobodnog udarca
sudija "zaslužni" za kartone pogadja stativu, odmah
nebih ovom prilikom zatim u 27. minuti zahvaćen
komentarisao ali moram od istog igrača lopta je
napomenuti da je to isti okrznula spoljni dio stative.
sudija koji nas je u drugom U 42. minuti Bešković sam
kolu jesenjeg prvenstva pred gol manom i ponovo
protiv
Portugezea golman brani. Tačku na "i"
desetkovao takodje sa 2 u prvom poluvremenu,
crvena i 7 žutih kartona. stavio je Medin Čekić na
Sama utakmica bila je dodavanje Krcića. U 33.
sadržajno dobra, čvrsta i minuti Krcić na sredini
neizvjesna do zadnjeg terena prekida akciju
minuta. Sebil je napadao u Westburyja. Oslobadja se
prvom poluvremenu stvarao jednog
igrača,
šanse i poveo sa I :0. U pravovremeno ubacujući
drugom poluvremenu slika Čekića u akciju. Čekić
se promjenila. Odsustvo izmedju Benneta i Idija vara
kapitena došlo je do izražaja golmana postižući željno
već u samom startu da bi se
očekivani gol za Sebi!. Sebil
situacija totalno pogoršala vodi sa 1:0. Slavlje zbog
sredinom
drugog postignutog gola bilo je
poluvremena kada smo kratkotrajno.
Igrači
ostali bez još jednog Westburzja još nisu ni
odličnog igrača, Beškovića.
krenu Ii sa centra a Krcić
Moram biti iskren, tada su dobija žuti karton zbog
ostalih 9 igrača Sebi la prigovora sudij i. Samo
pokazala svoju snagu i minutu kasnije dok je
zajedništvo. Svaka lopta bila Dervišević pokušavao da ga
je presudna, svaki start bio zamijeni kako bi ga malo
je više nego značajan. Teško ohladio Krcić pravi još
da bi smo se mogli odlučiti jednu grešku. Nakon što je
istaknuti nekog pojedinca od sudija svirao autKrcić
golmana do napadača, svi su izbacuju loptu i samog sebe
istinski dali svoj maksimum. u gledalište.
No, podjimo redom. Svi smo Na
početku
drugog
sa nestrpljenjem očekivali poluvremena, tačnije u 47.
debi novog golmana Sebi la minutiTabibrna snažno
Dudana~ Igrala se 7. minuta
šut ira, Dudan nam pokazuje
brza i precizna akcija svoju raskošnost talenta
Wesburzija u kojoj su odličnom odbranom u 49.
učestvovali Scott i Supetzad
minuti. Penal za Sebi!.
pokazala je da će odbrana Koliko god smo se radovali,
Sebila na čelu sa Dudanom toliko
smo
i
imati dosta posla. U ovom strahovali.očrkujući ko ćr
slučaju Sebil je izašao kao
prići lopti. Bio je to
pobijednik, rezultat nije Jarović.Šut u lijevu stranu.
promijenjen a Dudan je Vincenti, iako daje sve od
zagrijao svoje dlanove koji sebe nemoćan. Sebil kolazi
su mu bili jako potrebni u vodđstvo od 2:0. Akcije se
posebno
u
drugom redjaju kao na traci. U 52.
poluvremenu. Sljedećih 38 minuti Sarafzadeh postiže

predivan gol za Westbury,
rezultat na 2: l.
Nedugo zatim Bešković
zbog koškanja sa Erfanijem
dobija crveni karton.
Konačno, Westbury se
oslobadja pritiska ulažući
sve od sebe da izjednače
rezultat. Ali igrači Sebila,
kako sam u početku napisao,
dajući sve od sebe i koristeći
čak
i rezerve snage
uspijevaju izvojevati veoma
značajnu pobijedu. U 83.
minuti danas očajni sudija
Brarobijance svira penal za
Westbury koji je samo on
vidio. Svi smo, naprosto
nedišući očekivali ishod.
Suratzadel je sigurno išao
prema lopti želeći nam dati
do znanja šta nas očekuje.
Nasuprot njemu Dudan je
odlučno stajao na gol crti. A
onda, praznik za oči i dušu.
Skok pantera, bolje reći
leoparda. Dudanje pokazao
svoje kvalitete. Lopta,
topovski upućena u sami
donj i desni ugao ne
završava, na našu radost, u
mreži. Dudan je uspijeva
izbaciti u korner. Sljedećih
sedam minuta bilo je i teško
i radosno preživjeti. Teško,
j er j e Westbury stalno
prijetio izjednačenjem a
radosno jer nam je Sebi!
pokazao svoju pravu snagu.
Bravo momci. U narednim
utakmicama neće nastupiti
dvojica najboljih Sebilovaca
ali, poštovani čitaoci
Sabaha, Uprava Sebi la ne
sjedi skrštenih ruku i
priprema vam dvostruko
iznenadjenje, naravno
prijatno, za sljedeće
utakmice. Koja su to
iznenadjenja saznaćete u
narednim brojevima Sabaha,
nakon odigranih utakmica.
smanjujući

:tABELA 3. LIGE
1. SEBI L
21
2.KUKLJICA
15
3.WESTBURY 12
4.ASTORIA
12
5.COLL.PT.W. 10
6.MINEOLA P. 10
7.L.1. POLET
6
8.COLL.P.T.F.

O

OVE NEDJELJE
IGRAJU SE. KUP
U:tAKMICE

NYRov
.SLlP
INTEG.
BOSNJAK
GLEN CV.
E.MEAD.
OCEANS.
LINDEN.
FOR. P.
POLONEZ

gp

w

8
8
8
8

5
4
3
3
3
3
3
2
2
1

8
8

8
8
8
8

t

gf

ga

gpg

pts

3
3
3

2
3
3
2
2
2

4

1

3

3
2
2

12
16
16
18
17
12
9
15
10
9

2
8
12
15
15
16
17
17
15
17

6.00
2.00
1.33
1.20
1.13
0.75
0.53
0.88
0.67
0.53

17
15
12
11
11
11
10
9
8

1
1
2

4
5

5

REZOLTATI PROŠLOG KOLA
East Meadow .. Integral 0:0
Glen cove .. NV Rovers 1:2
Lindenhurst .. For Park 0:6
Oceanside .. Bosnjak 1:1
Polonez .. Islip1:1

LI Polet .. C. P. Flames 2:1
Mineola .. C.P. West 1:1
Westbury .. Sebil 1:2
Kukljica .. Astoria 1:3

SAMO DA VAS PODSJETIMO
OVE NEDJELJE U 6 SATI
NAJZABAVNIJE ZABAVNO VEČE
SabaH SLAVI 1OO-TI BROJ

CRYSTAL PALACE
31-09 BROADWAY
ASTORIA, NY

ZA SAMO $20.00

VEČERA

MUZIKA
ZABAVA
NAGRADE

RADIO
G',AS BOSNE I HECEGOVINE
S,,~ke

S . .b«:»"te

F:M9I_5 :Mz
od 11:30 - 12 Sati
"j;W~'~
P.O Box 8091
Paramis , NJ 07653-8091
Phone/Fax: 201 670-0759
Email: Voice/BH@yahoo.co
Tax ID: 22-3332195
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Hoce li hh. selekcija učestvovati
na turniru u Grčkoj

U ATINU MOŽEMO
SAMO SA NAJBOLJIM

Uz BiH pozive dobili Hrvatska i Portugal *
Novi selektor će biti imenovan do 5. decembra
B selekcija u Banovićima
U srijedu 24. novembra sa
u 13 .30 sati će se
u Banovićima odigrati
utakmica
izmedu
Budućnosti i B selekcije
BiH. Povodje 25. novembar
Dan državnosti BiH i
Memorijal "Edib Čergić
Čari". Edib Čergić je bio
nogometaš Budućnosti, a
poginuo je u ratu kao
pripadnik Armije BiH.
Selektor B reprezentacije
Avdo
Kalajdžić
sa
saradnicima
Rifatom
Mehinovićem
lIbrom
Zukanovićem će nakon
posljednjeg prvenstvenog
kola odrediti spisak igrača za
ovu utakmicu. Na njemu
neće biti igrača Sarajeva i
Bosne koji bi 25. novembra
trebal i od igrati utakm icu
Super Kupa.
Redovna press konferencija
u NSBiH protekla je u
razgovorima
oko
imenovanja novog selektora,
te o pozivu koji je
reprezentaciji stigao iz
Grčke. U Atini će se od 1416. decembra održati
međunarodni turnir na koji
su
pozvane
još
reprezentacije Hrvatske i
Portugala. - Novi selektor će
biti imenovan do S.
decembra prije žrijeba
kvalifikacija za naredno
početkom

Svjetsko prvenstvo koje će
se 7. decembra održati u
Tokiju. Dakle, ispoštovat
ćemo rok koj i smo najavili kazao
je
direktor
reprezentacije
Ahmed
Pašalić. Iako se Pašalić nije
želio očitovati o imenima
kandidata prisustvo Miše
SmaJlovića, kojem je po
završetku
susreta
sa
Njemačkom istekao mandat
od jedne utakmiće, moguće
je
da
nagovještava
produženje njegovog mandata. Poziv iz Grčke je
veoma atraktivan. Radi se o
susretima sa starim mancima
iz kvalifikacija za prošlo SP
sa Grčkom i Hrvatskom, kao
i sučeljavanju sa Portugalom
jednom
od
najjačih
evropskih selekcija. - Želimo
ići u Grčku. Turnir takve
vrste nam je veoma
potreban.
Medutim,
uslovljeni smo dolaskom
naše najjače ekipe, a pitanje
možemo li dobiti sve igrače?
U Grčku ćemo ići samo ako
budemo mogli sakupiti ekipu
koja će ići da se takmici, a
nikako turistički. A to žele i
domaćini. Po svemu sudeći
odluku ćemo donijeti u
naredna 24 sata - rekao je
Pašalić.
Direktor
reprezentacije Pašalić se
osvrnuo i na činjenicu da je

BiH jedna od vodećih
reprezentacija po broju
odigranih utakmica u Evropi
u ovoj godini. Prvi meč je
odigran 27.januara na Malti
kada je doživljen poraz od
I :2, da bi brojka zaokružila
nedavnim remijem protiv
Njemačke 2 na Koševu.

BiH na
74. mjestu
Na posljednjoj FIFA
rang listi nogometna
reprezentacija BiH
zauzima 74 mjesto sa
447 bodova. Nakon
utakmice sa
Njemačkom BiH je
popravila plasman za
dva mjesta u odnosu
na prošli mjesec.
Prvo mjesto drži
Brazil sa 838 poena,
druga je Francuska
sa 770, a treca Češka
sa 768.

SabaH

Direktor Brotnja Ivan

Klaić
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tvrdi

nije suspendiran

Dobili smo od Saveza nešto, ali to nije zabrana * Niko ne može zabraniti igranje za
reprezentaciju * Klaić će i dalje biti na našem spisku - kaže Smajlović
Miro Klaić za zagrebaćki tisak
prvi klub iz NS "HB" čiji je
Zašto mi otimaju kruh iz ruku?
igrač nastupio za reprezentaciju
ObJ'ašnJ'enJ'e

slično

Benčunovom daoje Miro Klaić
zagrebačkom "Večernjem
listu". Ističući kako je još uvije k

pod velikim psihološkim
pritiskom, Klaić tvrdi da je
igrama skrenuo pažnju
rukovodstva reprezentacije
BiH, te daje zahvalan Brotnju
za pruženu podršku i saglasnost
da igra za BiH. - Nisam
suspendiran. Takvu odluku niko
nije donio. Istina je da je
povjerenik lige Ivan Tabak
uputio pismo mom klubu i
najavio takvu mogućnost. No,
to nikada nije provedeno u
djelo. Protiv Čapljine nisam
nastupio u dogovoru s
rukovodstvom Brotnja, da se
izbjegnu možebitne igre oko
navodne suspenzije i da ne bi
klub izgubio utakmicu za
zelenim stolom - kaže Klaić. On

.
'h . k
navodi daje pOZIV pn vatlO ao
profesionalac, lišen svih
političkih i drugih predrasuda.
_Od nogometa živim, on je moj
kruh, pa zar ga neko treba
otimati iz mojih ruku? Želim
riješiti svoju egzistenciju, a
reprezentacija je najbolja
odskočna daska za takvo što. Ne
mogu a da ne kažem da sam
nezadovoljan čelnicima NS
BiH, ali i čelnicima NS HB.
Vrijeme je da se neki maknu sa
nogometne scene i omoguće
istinskim
nogometnim
djelatnicima ustroj jedinstvenog
saveza - rekao je Miro Klaić,
reprezentativac Bif-l.
Nogometni klub Brotnjo iz
Čitluka našao se u posljednje
vrijeme u središtu pažnje
sportske javnosti u BiH, ali i u
susjednoj Hrvatskoj. Brotnjoje

BiH, Miro Klaić. Munjevito je
uslijedila navodna suspenzija
od strane herčegovačkog
saveza, a Klaić nije igrao prvu
narednu prvenstvenu utakmicu
_
sa Capljinom. Da li zbog
suspenzije, ili nečeg drugog,
pitamo direktora Brotnja Ivana

Benčuna. - Prije svega mislim
da niko ne može zabraniti bilo
kome da igra za reprezentaciju
svoje zemlje. Istina je da smo
od našeg Saveza dobili nešto,
ali to nije bila suspenzija za
Klaića. Tačno je da nije igrao
protiv Čapljine, ocijenili smo da
je u takvoj situaciji bolje da ne
igra, a i on sam se žalio na
povredu lože - kaže Benčun. Po
rijeeima Benčuna, predsjednik
NS "HB" lijo Dominković je
svojom izjavom za javnost
objelodanio da Klaić od strane
Saveza nije kažnjen.
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Restoran
27-11 21.

st.

Corner Astoria blv. & 21. street

Astoria, NV

Tel: 718-726-7286
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NIHADNEZIC
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GOSTUJE

liti
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Petak 26. Nov. ULAZ SLOBODAN
Subota 27. Nov. $15.00
Nedjelja 28.Nov. ULAZ SLOBODAN

I~I

. II

ZA REZERVACIJE NAZOVITE (718) 726 -7286

lB
I~I

1I1i1I!I!Eil1!1!1!Eilill!lI1
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343 Behnont Ave.

Haledon~NJ

DODAKND'E SVJ~T

07508

PUTIJJfE SA NAMA I NAJBOLJIM KOMPANIJAMA UEUROPU

1·800·565·4440

Tel: (718) 626-1110
Fax: (718) 626-3518

::::,.1::.

od 9 do 7:30 Tel.(973) 904-0333
Vikendom od 9 do 6
Fax.(973) 942-1059

~ (idI

nt [OOOOIIIfmID OO nt ~

!§la..aje"Vo- $500
Zag..eb-$450
I». .b ..o~k.- $490
Zada"-$490
....la-$490
"'...a ..a-$560
Nazuvite nas iz cijele AIUerike na n~lš hesplatni broj telefuna
za sve ostale specijalne uslu~e
kao sto su prevodi, ~arancije ili ilUi~racija

Carpet & Linoleum
Sales & Professional Installation
free Estimates

--~

Monday to Saturday 10:00AM -7:30PM
Sunday 12:00PM - 5:00PM
We Carry most name Brand Carpet

Alba Productions
Professional Video & Photography

Vasa najdraza veselja
zasluzuju biti u rukama
profesionalaca•••

718 769-140

za povoljne cijene pozovite

917 439-4971

AMIR SU.ALle

ČITAJTE SabaH da bi ste bili
obaviješteni.

41-04 30.th Avenue
ASTORIA, N;t111 03
Tel: (718) 27
Fax: (718) 2

,tt

8395
·8396

•

COMPLETE AUTO SERVICE &REPAIRS
COMPUTER DIAGNOSTICS, A/C, INSPECTION
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ZANIMLJIVOSTI

SabaH

AMERIČKI ALMANAH
Između

12. i 18. Novembra

KRiŽALJKA

1
Pripremila: I.V.

2

3

4-

5

12.Novembar
1799. Prvi put zabilježl:na je meteorska kiša u Americi.
Astronom Andrew Ellicott Douglas, opisao zapažanja sa
broda usidrenog u vodama blizu Florida Keys. Osobiti
jake meteorske kiše se javljaju svakih trideset godina, i
onda nekoliko hiljada meteora prođe zrakom u satu, što
uzrokuje nevjerovatne svjetlosne efekte na nebu.
1945. Rođenje kompozitor i pjevač Neil Young
1980. Najslušanija pjesma u Americi je "Woman in
Love" Barbare Streisand.
33 . rođendan glumca Davida Schwimmera (Serija
"Friends)
13. Novembar
1789. Završena prva predsjednička turneja u historiji.
George Washington, prvi predsjednik SAD, izabranje u
Aprilu, a na ovaj dan se vratio sa 4 tjedne turneje u kojoj
je posjetio sjeverne države.
1927. Otvoren Holland Tunel (Prvi podvodni tunel u
Americi), u New Yorku.
1933. Prvi štrajk radnika u američkoj povijesti, u pogonu
tvornice "Hormel".
50. rođendan glumice Whoopi Goldberg.
1956. Historijska pobijeda gradjanskih prava
donošenjem odluke da je odvajanje u autobusu
neustavno, u Montgomeriju, Alabama nakon godinu
dana organiziranih protesta od strane pripadnika crne
rase. Bojkot autobus započeo je 1955 . godine kada je
Rosa Parks odbila ustupiti sjedalo bijelom čovijeku, čime
je povrijedila dotadašnji zakon. Borac za ljudska prava,
Baptistički svećenik Martin Luter King, Jr. je započeo
organiziranje ljudi i javne proteste. Zahvaljujući
njegovom zalaganju i borbi, nakon godinu dana ljudska
prava su pobijedila i donesena je odluka o promjeni
zakona.
14. Novembar
1912. Rodjena nasljednica Barbara Hutton (Wool worth,
poznati lanac dućana širom Amerike)
1969. "Apolo 12"sa posadom kreće na drugu misiju na
Mars, iz Cape Canaverala, Florida. Lansiranju je
prisustvovao i tadašnji američki predsjednik Richard
Nixon. Nakon početnih teškoća prilansiranju, shutle je
uspiješno krenuo i nakon 5 dana se vratio i uspiješno
aterirao.
1986. Na američkim top listama vodi Madonna i "True
Blue"

15. Novembar
1881 . Osnovano je '~Udruženje organiziranih Sindikata
Amerike i Kanade", prva organizacija takve vrste, sa
zadatkom da se bori za ostvarenje prava radnika., u
Pittsburghu, država Pennsilvanija.
1884. Osnovan je prvi lanac novina u New York Citz-ju,
osnivač Samuel Sidney McClue.
1887. Rođena je američka slikarica Georgia OćKeefe .

1926. Započelo je prvo službeno emitovanje radio
programa u Americi. Istovremeno se program emitovao
na 24 stranice, članice "National Broadcasting
Company". Emitiranje je trajalo 4 yz sata, i išlo je iz
hotela " Waldorf Astoria" u New Yorku.
1938. Prvi TV program uživo u Americi. Kanal 2 NBC
javio se saq lica mjesta, sa otoka Wire Island, država
New York, izvještavajući o požaru koji je izbio na tom
otoku.
1980. Kenny Rogers sa pjesmom "Lady" na vrhu
američkih top ljestvica.
16. Novembar
1907 Oklahoma postala 46. Savezna Američka Država.
Godišnjica otvaranja prvog zatvora na tlu Amerike, na
otoku Nantucket, država Massachusetts. To područje je
danas poznato po velikom broju kitova koji se
zadržavaju u vodama blizu tog otoka. Mnogi turisti
dolaze na tzv. "Whale Watching" - Promatranje kitova, a
uz to je uz obale Nantucketa razvijen i kitolov.
1963. Rodjena teniserka Zina Garrison
1976. Bee Gees i pjesma "Love So Right" najslušaniji u
Americi.
Novembar
Svijetski dan mira
18QO. Američki Kongres prvi puta zasijeda u
Washingtonu, Distric of Columbia, u još ne dovršenoj
zgradi Capitola. Zbog svoje centralne geografske
pozicije, Washington je izabran za glavni grad umjesto
dotadašnje Philadelphije, država Pennsilvanija. Tadašnji
predsjednik John Adams, se u istom mjesecu preselio u
novoizgradjenu Bijelu Kuću. za vrijeme rata kojije
započeo 1812. godine, obje zgrade, i Capitol i Bijela
Kuća, su spaljene (1814) u znak odmazde za uništene
državne zgrade u Kanadi od strane američkih vojnika.
1817. godine White House je potpuno renoviran, a
Capitol je popravljen jer je bio znatno manje oštećen.
1942. Rođen slavni režiser Martin Scorcese (Vozač
Taksija, Pobješnjeli Bik, Boja Novca)
1983. Pjesma "All Night Long" i Lionel Richie vode pc
slušanosti u Americi .

6
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26
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31

VODORAVNO: 5. - Vrsta noćne ptice (mn.); 6. - Mjesto na
otoku Pelješcu; 7. - Skraćenica za " ulica"; 9. - Bez obuće,
neobuveno; 10. - Uk iz bajke; 14. - Važan, značajan; 16. - Vrsta
k~štunjavog voća; 17. - Naš pijevač, Merlin; 18. - Naš pijevač sa
slike; 19. - Drugi samoglasnik i 18 slovo abecede; 20. -Ime
rokera Makartnija; 21. -Inicijali glumca Olivijea; 22. - Nered,
zbrka; 24. - Jednocifreni broj; 25. - Južnoafrička novčana
jedinica; 26. - Američka pjevačica, Hjuston; 27. - Skraćenica za
"New Alchemy Institute"; 28. -Izbočina kopna u more; 29. - Nivo
u razvoju nauke ili društva; 30. - Kapric; 31 . -Žensko ime;

OKOMITO: 1. - Električni ... ili ... srama; 2. - Zaštitna oprema
konjanika; 3. - Mužjak krave; 4. - Američki filmski glumac
"Legenda o jeseni"; 8. - Vaš omiljeni list koji upravo čitate;
18. Novembar
1820. Nathaniel Palmer postao prvi Amerikanac koji je 10. - Polje rada, djelokrug; 11 . - Ruda mjesečev kamen;
kročio na Antarktik. Otkrio je poluotok koji je kasnije
12. - Slijed, ~ed; 13. - Naziv za osobu koja ne spava po noći;
nazvan po njemu, Palmerov poluotok.
14. - Uznemiravati; 15. - Najduža afrička rijeka;
1928. Walt Disney stvorio lik Mickey Mousa
17.
- Sjevemi ... ; 20. - Vrh brda; 21. - Kicoš gizdelin;
1942. Rodjena glumica Linda Evans (Dinastija)
23. - Muško ime; 24. - Najviša tačka nečega; 25. - Glumica, Rina;
1959. Premijera velikog filmskog hita "Ben Hur",
dobitnika II Oscara, u New Yorku, u Loew's kinu na
27. - Prvak, šampion.
Times Square-u.
1966. "Good Vibrations", The Beach Boys, najslušanija
pjesma u Americi

32c

per ...inute!!!

* 24 hours a day, 7 days a week
* No fees, minin l unls or any other surcharges
* No need to change your 'd istance company

Call 1-888-950-9501 to sing up!
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On The Sunrise
MAGAZA HALLAL MEAT CATERING
,

" LJULJHAMI"

BRACE Aga, Dine i Hajra Redžića

44-08 30 Avenue
ASTORIA , NY Tel: (718) 545-6566

RENT CONTROL
Rent control was last enacted
in 1943. as a wartime
anti/inflation measure. During
World War I and II the
Federal Government imposed
limits on how much rent an
owner can charge for his
property. The purpose was to
I) discourage the construction
of new housing so that
resources could be channeled
to war needs and 2) set
ceilings on rents to prevent
bidding on avalilable housing
that would drive up prices.
With limits on rents but no
price controls on the cost of
construction, the building of
new housing was slowed.
After each war rent controls
disappeared in almost all
sections of the country with

the exception of New York
City., where they have
survived since the end of
World War II. A total of51
municipalities have rent
control, including New York
City. The rent control
program generally applies to
residentiai buildings
constructed before February
1947 in municipalities that
have not declared an end to
the postwar rental housing
emergency (the short-age of
housing after the war).
For an apartment to be under
rent control the tenant must
have been living there
continuosly since before July
I, 1971. When a rent
controlled apartment becomes
vacant, it either becomes rent
stabilized or is removed from

regulation. Formerly
controlled apartments may
been decontrolled on various
other grounds.
Rent control limits the rent an
owner may charge for an
apartment and restricts the
right of an owner to evict
tenants. It obligates the owner
to provide essential services
and equipment.
In NYC, rent control operates
under the Maximum Base
Rent (MBR) system. A
maximum base rent is
estabilished for each
apartment and is adjusted
every two years to reflect
changes in operating costs.
Owners who certify that they
are provifding essential
services and have removed
violations can rise rents by

7.5% each year until
reach the MBR limit. The
MBR for the 1994-1995 cycle
is 14.7%. Tenants may
challenge the proposed
increase on the grounds that;
the building has violations;
the owners expenses do not
warrant an increase; or the
owner is not maintaining
essential services.
In NYC, rents can also be
increased:
I) If the owner increases
services or substantially
rehabilitates a building
2) Installation of a major
capital improvement
3) Hardship
4) High labor costs
5) Fuel costs (passalongs)
Rents may be decreased in
certain cases by the NYS
Division of Housing and

Community Renewal
(DHCR). Such cases include:
substantial, uncorrected code
violations; reduction in
services including facilities,
space or equipment.
The law prohibits harassment
of rent regulated tenants.
Owners found guilty of
intentional actions to force a
tenant to leave an apartment
or otherwise surrender their
rights can be denied decontroi
and lawful rent increases, and
may also be fined.

NUDI NAJ"J"EFTINIJ"E KARTE
ZA PUTOVANJ"E U DOMOVINU
Od l, Novembra -12, DeceJnbra & 25, Dece,nb.'a - 31, Ma.'ta

14 East 38 street, 12 Floor, New Zork, NY 10016

*** UNovi Vijek sa
Cijenama iz
Prošlog Vijeka ***
- Docekajte novu 2000 god.
, ,
uzavIcaju
ili obezbjedite kartu
za dolazak vaših najdražih -

NYC - SARflJEVO - $ 400 + tax
NYC - ZAGREB - $ 400 + t o x q U
NYC - SKOPJE - $ 400 + tax
OBA
NYC - TIRANA - $ 400 + tax
PRAVCA
NYC - PRISTINA - $ 445 + tax

SPECIJSLNE CIJENE
*** UJEDNOM PRAVCU ***
*** IZ DOMOVINE ZA USA ***

"Vaše je samo da nazovete - ostalo je naša briga"
Tel: (212) 686-2424 Fox: (212) 68 -9431

